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The present paper examines the role of epistemic virtues in the formation of  intellectual 
identity and its impact on improving our truth-seeking behaviors. A epistemic virtue is a 
special faculty or trait of a person whose operation makes that person a thinker, believer, 
learner, scholar, knower, cognizer, perceiver, etc., or causes his intellectual development and 
perfection, and improves his truth-seeking and knowledge-acquiring behaviours and places 
him on the path to attain understanding, perception and wisdom. Virtue epistemology is a set 
of approaches in contemporary epistemology that regards knowledge as "a true belief arising 
from humans epistemic virtues." Virtue responsibilism and Virtue reliabilism are two 
important approaches to virtue epistemology that differ together in their attitude to the nature 
of epistemic virtue. Responsibilisms regards epistemic virtues as an acquired character traits 
that must be attained through practice and training with plenty of effort from the agent who 
possesses the will. In contrast, virtue reliabilisms considers epistemic virtues as reliable and 
innate cognitive faculties, and believes that this natural faculties has been placed in the human 
being from the very beginning and, if used in the appropriate condition and in a proper 
environment, is reliably truth-conducive. So virtue epistemology, which is distinguished from 
belief-based analytical epistemology by focusing on the cognitive character of the agent rather 
than the belief, regards epistemic virtues as the constructive factor of the epistemic agent and 
the condition of reaching the truth.  
From the two approaches of virtue reliabilism and virtue responsibilism, this paper focuses 
on the second approach and with using of the nine-fold virtues, that Jason Baehr posed, shows 
how to make epistemically good and thinker human by utilizing these virtues and avoiding the 
corresponding vices and through this, gained the truth in various epistemic areas. After 
explaining these virtues and their role in the two mentioned domains based on the virtue 
epistemology, the significance of this relationship in the view of Mulla Sadra as an example 
of Islamic philosophy is examined, For the reason that he sees knowledge as the produce of 
some factors that epistemic virtues is considered part of them. In the view of Sadra, epistemic 
virtues is the specific attributes and traits of reason faculty that their function causes man to 
be a very good and strong perciever, and their actual possesion or their gradual acquisition 
leads to the perfection of the soul and the dignity of human existence. In a new theory of soul-
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knowledge, he considers the journey of the soul from the outset as evolutionary journey, and, 
on the other hand, he considers all human activities directly as an activity of the soul 
(epistemic agent), which he performs through his own faculties. As a result, the soul is a 
increasing and evolving being, while at the same time acquiring knowledge is also from its 
own activities, and therefore the factors that make up the soul are also influential in its 
products. Now, as knowledge comes from soul exposure to the outside world, the more this 
soul is refined from pollutions and adorned to virtues, the better reflection from reality will 
be.  
Undoubtedly, the desire to engage in the process of truth-seeking and the responsible use 
of cognitive virtues and skills lead man to a desirable goal (recognition of truth) and forms his 
true intellectual identity. In the end, the paper suggests that because of the importance of 
epistemic virtues in the improvement of truth-seeking behaviors, educating and cultivating of 
these types of virtues should be part of the spoken and written course content of universities 
and schools, and must be proper critical thinking is institutionalized and strengthened in the 
spirit of community members. Educational resources contain a wide range of information that 
can deeply influence our epistemic behaviors and actions. Hence, it is necessary to include 
praised cognitive skills and epistemic virtues training in them. Teachers play an important 
role in educating and developing epistemic virtues as part of the formal curriculum content of 
educational centers, perhaps as part of critical thinking and logic courses. The formal 
education of epistemic virtues and the creation of opportunities for practicing and exercising 
them will be a good starting point for institutionalizing and developing admired cognitive 
skills among members of the community.  
In a society where individuals in their epistemic processes use their own cognitive virtues 
and organize their beliefs on their basis, the community itself and the social relations will also 
be virtuous, because the necessity of such an virtues is that individuals interact with their 
peers and In these interactions, rule virtue. Observing fairness towards others, intellectual 
humility, intellectual generosity, courage against miscreant and one who has weak arguments, 
observance of neutrality and other epistemic virtues, if it is to be found in societies as a habit 
and praised skill, then that society will be virtuous and its relations will be healthier and with 
the cultivating of those virtues, Intellectual and moral development will also become easier 
and more common. Intellectual virtues (or praised cognitive skills) should be taught to the 
community members, so that they display such characteristics when engaging in social 
activities, whean expressing opinions, when doing research, and so on. It is important to 
change our education policies, because the decay of praised cognitive skills leads to 
devastating consequences for intellectual identity and the truth-seeking and knowledge-
acquiring behavior of the community members. 
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 هویت عقلی ۀجویی و سازند شرط لازم حقیقت ،فضایل معرفتی
 
 محسن جوادی -زهرا خزاعی -زاده حسین همت
  
 چکیده
شده مان بررسی  جویی در بهبود رفتارهای حقیقت  فکری و تأثیر آن گیری هویت در شکل حاضر نقش فضایل معرفتی ۀمقالدر 
 شناسی تحلیلیِ فاعل، از معرفت شناختیِ تمرکزش بر منشِعامل محور بودن و  به دلیلشناسی فضیلت  . معرفتاست
 داند. این مقاله معرفتی و شرط رسیدن به حقیقت می فاعل هویت فضایل معرفتی را عامل سازندۀ و شود ز مییمتما باورمحورانه
معرفتی  ۀگان گیری از فضایل نه و با بهره شدهگرایی فضیلت، بر رویکرد دوم متمرکز  از بین دو رویکرد اعتمادگرایی و مسئولیت
 به کارگیری این فضایل و اجتناب از رذایل متناظر، با به انسانیدهد چگونه  نشان می -است  ر مطرح کردهبِئِ که جیسون -
از  پس .کند میهای مختلف معرفتی کسب  و از این طریق، حقیقت را در حوزه شود می و اندیشمند خوبلحاظ معرفتی 
اهمیت این رابطه در دیدگاه ملاصدرا،  شناسی فضیلت، مذکور براساس معرفت ۀدو حوز توضیح این فضایل و نقش آن در
فضایل معرفتی در بهبود  دلیل اهمیت به شود می شود و درنهایت پیشنهاد اسلامی بررسی می ۀفلسف ای از نمونه منزلۀ به
بخشی از محتوای درسی گفتاری و نوشتاری  دبای می  دهی این نوع فضایل دهی و پرورش آموزش ،جویی رفتارهای حقیقت
 . شود و تقویت هنهادین ،ورزی انتقادی صحیح در وجود افراد جامعه ها و مدارس باشد و اندیشه دانشگاه
 
  های کلیدی واژه
 جویی شناسی فضیلت، هویت عقلی، حقیقت فضایل معرفتی، معرفت
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 مقدمه )1
هها، گهرایش بهه یکی از خصوصیاتِ درخورِ توجهه انسهان 
اسهت. همهواره  آمهوزی جویی، پژوهشگری و علهم حقیقت
مان آگاهی داشته باشیم و نسهبت بهه  دوست داریم از محیط
تفاوت نباشیم. علاقۀ مها بهه محهیط  مان بی حوادث پیرامونی
 –مهان صهرفال عملهی و تجربهی نیسهت، بلکهه مها اطهرا 
بیشهتر خودمهان را  –موجهودات ِبرخهوردار از قهوۀ فکهر 
یابیم که ایهن جههان،  علاقمند به جهانی در اطرا  خود می
انگیزی در دل خود گنجانهده اسهت. دوسهت  اسرار شگفت
انهد، هها چگونهه داریم بهدانیم و بفهمهیم کهه اشهیا و پدیهده 
انهد و ممکهن اسهت روزی چگونهه باشهند   چگونهه بهوده
درنتیجههه، در راه رسههیدن بههه حقیقههت و ماهیههت اشههیا 
ههای عامدانهه، ملتفتانهه و دا مهی از خهود نشهان  وشهشک
جو و همهواره خواههان  ها محقق، حقیقت دهیم. ما انسان می
 رسیدن به صدق و حقیقتیم.
توانهد انهدوزی مهی  جویی و معرفت اما تحقیق و حقیقت
نحهو ضهعیف و نهامطلوبی نحو خوب و مطلوب و یا بهه به
نسهبتال فنهی پیش برود. در مواردی، ایهن تفهاوت بهه عامهل ِ
دلیل قهوۀ شهناختی   اسنادپذیر است  مثل زمانی که کسی به 
مثلال بینایی نهاق ، شهنوایی ضهعیف یها حاف هۀ  –معیوب 
شهود  امها بیشهتر از نیل بهه حقیقهت عهاجز مهی  –خطاکار 
تهری را موفقیت یا شکستِ یک تحقیق سرچشمۀ شخصهی 
داراست  زیرا تحقیق یهک بععهد شهدیدال فعهال را داراسهت. 
کهردن، خوانهدن،  کهردن، تصهور قیهق مسهتلزم مشهاهدهتح
کههردن، کههردن، تجزیههه و تحلیههل کههردن، تأمههل  تفسههیر
کهردن و ... اسهت. وضوح بیهان کردن، به کردن، تن یم ارزیابی
تنها با داشتن بینهایی متمرکزانهه  ها نه موفقیتِ در این فعالیت
و دقیق، شنوایی حساس و یا حاف ۀ بدون خطا تا حهدودی 
کهارگیری اوصها منشهی  شود، نسبتال مستلزم به یتضمین م
تواند مسهتلزم آن باشهد کهه فهرد  خاص نیز هست  مثلال می
مشاهدۀ بادقت، تصور اندیشمندانه یها آزاداندیشهانه، تأمهل 
صبورانه، تحلیل دقیق و جامع یا تفسیر و ارزیهابی منصهفانه 
آمیهز رو، بهرای آنکهه تحقیهق موفقیهت کار گیرد  ازایهن را به
نیهز » فضایل مَنِشهی عقلهی «ای از  کارگیری محدوده شد، بهبا
 ). 61 :1102 ,rheaBلازم است (
اندیشهیم و مهی » فضهایل «یا » منش«معمولال زمانی که به 
گوییم، منحصرال فضایل و اوصا اخلاقهی  از آنها سخن می
منهد را کسهی کنهد. شهخ،ِ فضهیلت  مان خطور می به ذهن
اخلاقهی ازقبیهل عهدالت واسهطۀ اههدافی دانهیم کهه بهه مهی 
شود  اجتماعی یا خیرخواهی و کمک به همنوع تحریک می
دهد. چنین شخصهی منصهف، مهؤد ب،  و اقداماتی انجام می
مند است  اما شهخ، ِویهژه و  خواه، مهربان و سخاوت نیک
اش اسهتفاده تنها از ذخیرۀ اوصها  ِمنشهی ِاخلاقهی  ممتاز نه
ز داراسهت: شهخ، ِکند، یک بععد عقلی یا معرفتی را نیه  می
مند کسهی اسهت کهه دربهارۀ اههدافی ازقبیهل  کاملال فضیلت
صدق، معرفت، بی نه، عقلانیت و فهم نیز عمیقال نگران اسهت 
اش همواره معطهو بهه آنهاسهت و بهه دلیهل ایهن  و توجه
ههای دیگهری همنهون نگرانی و دغدغۀ بنیادین، خصهلت 
و  نگری در تحقیق، انصها  کنجکاوی، توجه، دقت و جامع
بینهی  ذهنی، صبر، صداقت، شجاعت، دقیق غرضی، روشن بی
 ).dibIآمد ( و تواضع عقلی در او پدید خواهند
این مقاله با وجود آنکهه بهه اقتضهای مباحه بهه بیهان 
ههای شناسان فضهیلت و نیهز نگهرش  اقوال برخی از معرفت
 1پهردازد، بها محوریهت دیهدگاههای بِئِهر  حکمت متعالیه می
ههای یهرا از دیهدگاه او، انسهان در حهوزه شهود  ز  نوشته می
ازقبیهل دیهن، تهاریخ، فلسهفه، علهم  –مختلهف پژوهشهی 
بایهد فعالانهه، من هور کشهف حقیقهت مهی  به –تجربی و ... 
مندانه عمل کند  زیهرا فههم واقعیهت در  مسئولانه و فضیلت
هها، اسهتفاده مسهئولانه از فضهایل عقلهی را لازم این حهوزه 
اند که اههدا معرفتهی را   منشیدارد. فضایل عقلی اوصا
سهازند و  کنند و ما را اندیشمندان برتری می گیری میهد 
را شهکل  – )1(مهان ویهژه هویهت فکهری بهه –مهان  هویهت
). وجود این خصها ل شهناختی بهرای 022 :dibIدهند ( می
شکوفندگی حیات عقلانی لازم است و حکمت یا حقیقهت 
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دستیابی بهه آن، فضهایل همان هد  معرفتی است که برای 
 ).51 :1002 ,nrubkcalBشناختی لازم است. (
ههای فکهری فضایل عقلهی همننهین در کلیهۀ فعالیهت 
همنههون ن ههام تعلههیم و تربیههت، امههور تبلی ههاتی، امههور 
رو، پژوهشگری، تولید آثار فرهنگهی و ... کارآمدنهد  ازایهن 
این دیدگاه به دلیل تمرکزش بهر مهنش ِشهناختی ِعامهل بهه 
از حی فلسفی، اجتماعی، فرهنگهی، دینهی  -رسد  می ن ر
در تبیهین جایگهاه فضهایل شهناختی در فرآینهد  -و تربیتی 
ای تکاملی هویت عقلهی انسهانی از ارزش و اهمیهت ویهژه 
در کسهب و توجیهه  ،و اهمیهت  ارزشاین برخوردار باشد. 
 -الطبیعهی و مهاورا  دینی حقایقازجمله  - حقیقتینوع  هر
 مشاهده و بررسی است. وردرخخوبی  به
ههایی کهه فضهایل عقلهی در آن کارآمهد یکی از حهوزه 
شناسهی دینهی اسهت و برخهی از  است، قطعال حوزۀ معرفت
فیلسوفان معاصر در آثارشان چنین فضهایلی را وارد حهوزه 
معرفت دینی کرده و از نحوه تأثیر آنها در معهار الهیهاتی 
(بهرای  )2(انهد و توجیه معرفتی باورهای دینی سهخن گفتهه 
 41-11 :4102 ,yhtomiT & nahallaCنمونهه ن. : 
)  اما با توجه به اینکهه ایهن  .101-19 :3991 ,gnidloG
تهر تهر و مبنهایی ای کلهی مقاله نگاه کلانی دارد و بهه مسهئله 
متعلهق  –پردازد و کسب هر نوع معرفهت و حقیقتهی را  می
فاعهل از گیری  منوط به بهره –به هر حوزه دانشی که باشد 
داند، صراحتال به موضهوع جایگهاه چنهین  فضایل معرفتی می
پهردازد  گرچهه های دینهی نمهی  فضایلی در حوزۀ شناخت
شهود، در ایهن حهوزه نیهز  طور ضمنی مطالبی که ذکر می به
 کاربرد دارند. 
 ابتهدا ساختار این نوشهتار بهه ایهن صهورت اسهت کهه 
ت فضهیل  گرایهی مسهئولیت ه ویژبه –ت فضیل شناسی معرفت
و در مواردی نیهز  مطرح ،عقلی رذایل و فضایل مفاهیم و –
 سهسس های آموزشیِ کنونی نقهد شهده اسهت.  رویکرد ن ام
 بهه لحهاظ ه که  زمهانی  کهه ی شهده اسهت بررسه  مطلب این
ی و یهها جههوی حقیقههتی، انههدوز معرفههت پههیر د معرفتههی
ا ر فضهایل عقلهی  کهدام دههی هویهت خهود هسهتیم،  شکل
ن ایه ا به ه مقالم. دهیتعمیق  ود کنیم ایجا خودمان درد بای می
ا یهه( فضههایل عقلههی  کهههه داده شههده اسههت خاتمهه گفتههه
افهراد جامعهه  بهه بایهد ) مهی شهناختی ممهدوحِ  های مهارت
ههای خهود در داده شود تا آنها به هنگام مشهارکت  آموزش
 انجهام  هنگهام اظههار عقایهد،  هنگامهای اجتماعی،  فعالیت
د. دهنه ز بهرو ن خودشا زاا رو ... چنین خصایصی  تحقیقات
 زیهرا م  دههی ر ت ییا رن ما آموزشی های سیاست که استم مه
 بهرای  مخربهی ی پیامهدها ی، شناختی ها مهارترشدنیافتگی 
افهراد  آمهوزی علهم  وی جهوی حقیقهت ر رفتها هویت عقلی و 
 . داردی پ درجامعه 
 
 شناسی فضیلت معرفت )2
ای از رویکردههها در  مجموعههه» شناسههی فضهیلت معرفهت«
شناسی معاصر اسهت کهه بهه فضهایل عقلهی نقشهی  معرفت
محوری در فرآیند اکتسهاب معرفهت اختصهاص داده و در 
مان را براساس مفهوم فضهیلت  پی آن است تا افعال معرفتی
). 8002 ,ylattaB:146 سنجی کند ( عقلی، تبیین و ارزش
گرایی  شناسی فضیلت وجود دارد: مسئولیت دو نوع معرفت
فضیلت. تفاوت بین این دو نوع بهه فضیلت و اعتمادگرایی 
شهود. شیوۀ نگرش آنها به ماهیت فضیلت عقلی مربوط مهی 
گرایی فضیلت، فضهایل عقلهی را اوصها  ِمنشهی ِ مسئولیت
شناختیِ اکتسابی و همتایانِ عقلیِ فضهایل اخلاقهی دانسهته 
باید با تمرین، ممارسهت و تهلاش فهراوان از  که می –است 
 -دارای اراده و اختیار اسهت  سوی عاملی به دست آیند که
ذهنهی، و مواردی ازقبیل کنجکاوی، استقلال فکری، روشهن 
انصا  در سنجش افکار و اقوال دیگران، تواضع، صهداقت 
دانهد کهه آنهها  هایی معرفتی می و شجاعت عقلی را فضیلت
نامند. در مقابل، اعتمادگرایی فضهیلت،  می» منشی فضایل«را 
ها و قوای شناختی ِذاتهی و  ناییفضایل عقلی را کمابیش توا
حسی (باصهره، سهامعه، شهام ه، ذا قهه و  ثابت همنون قوای
گهر (قیاسهی، نگری، حاف ه و قهوای اسهتنتا  لامسه)، درون
» ایقهوه فضهایل «دانهد کهه اینهها را  استقرایی و شهودی) می
صهورت نامند. اعتمادگرایان معتقدند این قوای طبیعی بهه  می
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انهد و در وجود انسان قهرار داده شهده  فطری و از بدو تولد
نحهو اگر در محیط و شرایط مناسب به کار گرفته شوند، بهه 
رسهانند بخشی انسهان را بهه صهدق و حقیقهت مهی  اطمینان
 ). 1102 ,irruT & ocerG(
با فرض اینکه ایهن مقالهه در پهی آن اسهت تها کهارکرد 
دهی هویت عقلی و تهأثیر اسهتفادۀ  فضایل معرفتی در شکل
آمههوزی و  ئولانه از ایههن فضههایل در فرآینههد علههممسهه
جهههویی را نمایهههان کنهههد، تمرکهههز بهههر روی  حقیقهههت
تهر مناسهب  -و فضهایل منشهی  –گرایی فضهیلت  مسئولیت
خواهههد بههود  زیههرا نقههش ایههن دسههته از فضههایل عقلههی 
درسهتی تر است و بهرای آنکهه فرآینهد آمهوزش بهه  برجسته
ر گرفتهه شهوند  بیاید و بهه کها  باید فراهم صورت گیرد، می
ای بههه هنگههام آمههوزش، البتههه نههه اینکههه فضههایل قههوه 
انهدوزی و یها جسهتجوگری اطلاعهات و حقهایق،  معرفهت
مناسب نیستند، بلکه در این راستا نقش مهم قهوایی ازقبیهل 
ههای توانهایی  تردیهد حاف ه و باصهره مبهرهن اسهت و بهی 
در کنار خصها ل رفتهاری ِمهورد اعتقهاد ا وادراکی و قوت ق
حهاکم بهر فرآینهد  ههای معرفتهیِ از بایسهته گرایان  مسئولیت
آید. همننین ههد ایهن مقالهه  اندوزی به شمار می حقیقت
واردشههدن در بحهه مههابین اعتمههادگرایی فضههیلت و 
گرایی فضیلت نیست و یکهی از ایهن دو رویکهرد  مسئولیت
دهد  بلکهه ههد  نمی را نسبت به دیگری در اولویت قرار
سهازی ِآن بیشتر هدفی عملی اسهت  یعنهی تبیهین و مفههوم 
جهویی و ارزش فضهایل عقلهی خهاص در فرآینهد حقیقهت 
 دهی هویت فکری. شکل
شناسی فضیلت، کمتر علاقمند به ماهیت صهدق  معرفت
هاست و در مقایسهه  شناختی عامل و بیشتر علاقمند به منش
دو  –شناسهی تحلیلهی، فضهایل و رذایهل عقلهی با معرفهت 
تهر و  را مبنهایی –عنصهر کلیهدی مههم در ارزیهابی عامهل 
تر از توجیه، معرفت یا هر نهوع دیگهری از ارزیهابی  بنیادین
رو،  )  ازایههن046 :8002 ,ylattaBدانههد. (بههاور مههی 
) اسهت desab-tnegaمحور ( شناسی فضیلت عامل معرفت
 فضایل). زگزبسکی در کتاب desab-feilebمحور ( تا باور
بهه لحهاظ «مدعی آن است که معرفت و باور موجه از  ذهن
گیرنههد. او عامههل نشههئت مههی » منههدبودنعقلههی فضههیلت 
معرفت حالت تماس شناختی با واقعیهت اسهت «نویسد:  می
 ,iksbezgaZ» (خیهزد که از افعال فضیلت عقلهی بهر مهی 
عامهل  بهه لحهاظ ). بنابراین از دیدگاه او، اگهر 072 :6991
صهورت وار و بهه  مند باشد، معرفت، اتوماتیک عقلی فضیلت
اش خواههد آمهد  زیهرا بهاور ِ منفعلانه در پی افعال شناختی
 :dibIبرآمده از فعالیت فضایل عقلی لزومال صهادق اسهت ( 
). دیهههدگاه مههها عبهههارت اسهههت از اینکهههه 172-072
ش مندبودن عامل  احتمال اکتساب معرفهت را افهزای  فضیلت
شهدت تضهمین نخواههد کهرد   خواههد داد  امها آن را بهه
منهد نیهز ممکهن  بنابراین حتی عاملِ به لحاظ عقلی فضیلت
 )3(است در بعضی مواقع باورهای کاذب به دست آورد.
ههای  شناسی فضیلت در پی بهبود مهارت اساسال معرفت
رو، شناختی فرد است تها ماهیهت صهدق یها توجیهه  ازایهن 
ت و خیلی زیاد علاقمنهد بهه آن نیسهت دانشی هنجاری اس
اندیشیم، بلکه بیشتر علاقمند بهه آن اسهت  که ما چگونه می
که ما چگونه باید بیاندیشیم. هدفش تصریح و تبیین اصول 
و قواعدی است برای بینش پیداکردن ما بهه اینکهه چگونهه 
عبهارت » فضهیلت  اخهلاق «خوب بیاندیشیم. هد  دانهش 
بی بهرای حیهات ِبهه لحهاظ آوردن چهارچو اسهت از فهراهم 
شناسهی معرفهت «گونه داشتن. هد  دانش  اخلاقی فضیلت
آوردن چهارچوبی بهرای عبهارت اسهت از فهراهم » فضهیلت 
گونهه حیاتِ به لحاظ معرفتی یا بهه لحهاظ عقلهی فضهیلت 
شناسان فضهیلت بهر  داشتن  به همین دلیل، برخی از معرفت
شهوند (بهرای مثهال،  ) متمرکهز مهیnoitacudeآمهوزش (
 ;04-62 :a5102 & 952-652 :3102 ,rheaB
-361 :6102 ,ylattaB ;142-832 :3102 ,drahctirP
بایهد بیهاموزیم چگونهه بهه لحهاظ عقلهی  )  زیرا ما می761
عنوان اندیشمند رشهد و ترقهی پیهدا  مند شویم و به فضیلت
کنیم. ما باید همننین بیاموزیم چگونه از این فضایل عقلهی 
مهان ههای مختلهف زنهدگی ای مسئولانه در عرصهه  شیوه به
مان با دیگر افراد جامعه در فضای واقعهی  همنون ارتباطات
 مان استفاده کنیم. و مجازی و در محیط کاری و تحصیلی
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قبهل از آنکهه از چنهدین فضهیلت عقلهی مهورد اعتقهاد 
گرایان سخنی بگوییم، اشاره به برخی توضهیحات  مسئولیت
) چههار b5102آنها مفید خواهد بهود. بئهر ( دربارۀ ماهیت 
کنهد: بععهد انگیزشهی، بععهد بععد از فضایل عقلی مطهرح مهی 
بایهد عاطفی، بععد مهارتی و بععد قضاوتی. نخست، عامل مهی 
باطنهال بهرای دسهتیابی بهه برخهی اههدا معرفتهی ازقبیهل 
معرفت، صدق یا فههم، انگیهزه پیهدا کنهد و تحریهک شهده 
به دلیل تأثیرگهذاری بهر همسهالانش و  باشد. اگر عامل تنها
یا به دلیل اجتناب از بیکارماندن و از دسهت دادن شه لش، 
نگر باشد، عامهل مهذکور  دقیق و متوجه و درستکار و جامع
بایهد  مند به معنای مناسب نیست  بنابراین، عامل می فضیلت
برای رسیدن به ههد معرفتهی بهه دلیهل خهود آن ههد ، 
دوم، عامههل ِبههه لحههاظ عقلههی برانگیختههه شههده باشههد. 
اش برخهی گیهری اههدا  معرفتهی  هنگام پی مند، به فضیلت
سطوح از لذت، سعادت و خوشهحالی یها حتهی هیجهان را 
منهد کند. متقابلال محققِ بهه لحهاظ عقلهی فضهیلت  تجربه می
شود، ممکهن اسهت احسهاس  زمانی که خطایی مرتکب می
حهاظ عقلهی ندامت و پشیمانی کند  برای مثال، عامهلِ بهه ل 
کنهد و ممکهن اسهت متواضع به خطاهای خهود اقهرار مهی 
ها را از خود نشهان دههد.  احساس تأسف یا برخی نارحتی
کهه بیشهتر  – اشدوم، عامل در دستیابی به اهدا  معرفتهی 
بایهد مهی  –اند  ای، تمرین و ممارست مستلزم آموزش حرفه
 طهور کهه بئهر به لحاظ شناختی ماهر و توانمند باشد. همهان 
کند مثلال عاملِ روشن ذههن، بهرای آنکهه بهه  نشان می خاطر
کننهد  مطرح میاش  اِشکالاتی که مخالفان بر موضع اعتقادی
باید موقتهال موضهع  از روی عدل و انصا  گوش سسارد، می
صهورت آزاداندیشهانه،  اعتقادی خودش را کنار بگذارد و به
منصههفانه و غیرم رضههانه اشههکالات مخالفههان را بررسههی 
چنین عاملی موضعِ اعتقادیِ شناختیِ معیهوب را بهه  )4(کند.
دلیل پذیرش موضعِ اعتقادیِ بدیلِ نهامعیوب کنهار خواههد 
). عامهل ِمتوجهه، حضهور 241 :1102 ,rheaBگذاشهت ( 
ذهن دارد و جز یهات مههم را نیهز ملاح هه خواههد کهرد. 
آمیهز آگاهانهه، متفکرانهه و بصهیرت عاملِ کنجکاو سؤالاتِ 
رسهید. سهرانجام اینکهه، عامهل ِبهه لحهاظ عقلهی خواههد پ 
بایهد در مند این آگاهی را دارد که کدام فضایل مهی  فضیلت
یک موقعیت استفاده شود. فهمیدن اینکه چگونه کسهی بهه 
یابد تا حدودی مسهتلزم حکهم  اش دست می معرفتی اهدا 
 ) است. rezingoCو قضاوت دربارۀ نقش شناساگر (
  . فضایل عقلی2-1
انههد کههه عقلههی خصهها ل ِمنشههی ِشههناختی  فضههایل
 رسههانند وو خطهها را بههه حههداقل مههی   »آورنههد صههدق«
ای گونهه کنند تا باورهایش را بهه  معرفتی را توانمند می عامل
با عالم خار  مرتبط سازد که راه رسهیدن بهه در: متعهالی 
آنها مخازنی برای دسهتیابی واقعیت به رویش گشوده شود. 
تعهالی و تکامهل و شهکوفندگی و بهه خیرههای معرفتهی و 
 نقههش عقلههی و در تولیههد باورههای انهد سهعادت انسههانی
 عقلهی  باورهای تولید و دهیشکل به آنها. دارند ای برجسته
آگهاه  و هوشیار هایصورت که عامل ینبه ا کنند می کمک
را در موقعیهت بهتهری بهرای کسهب خیرههای برتهر قهرار 
اسهطۀ اسهتعمال فضهایل و دهند  درنتیجه، باورهایی که به می
اعتمهاد، شوند تا حد زیادی مسهئولانه، قابهل  عقلی ایجاد می
 اند.  شده و موجه عقلانی، تضمین
، معرفتههی فرآینههدهای در آن افههراد کهههای  جامعههه در
 راایشهان باوره و گیرنهد مهی  کهار  بهه  راخود  فضایل عقلی
 نیهز  اجتمهاعی  روابط و جامعه، دهند یم سامان آنها براساس
ی فضهایل  چنین وجود اقتضای زیراد  ش دنخواهد من فضیلت
 درو  باشهند  تعامهل  درد خهو ن نوعها مها بد افراه کت اس آن
 نسهبت  انصا  رعایتد. کنن حاکم را فضیلت تعاملات این
 در شهجاعت ی، معرفته ت سخاو، معرفتی تواضعن، دیگرا به
 دیگهر  و طرفهی  یب رعایت، برهان سستْ و گذار بدعتر براب
و مههارت  عهادت  صهورت  هبع جوام در اگر معرفتیفضایل 
 آن روابهط ود منه فضهیلت، جامعهه آن، بیاینهد درممهدوح 
 پهرورش ، فضهایل  آن شکوفاییا ب هم و شد خواهد تر مسال
 شد. خواهد تر یجرا و تر نآساز نی اخلاقی و فکری
جوامعی کهه سهعی در اکتسهاب فضهایل عقلهی دارنهد، 
های خوبی برای تولید باورهای عقلیِ اعتمادپذیرنهد.  محیط
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ای از عقلانیههت را ایههن جوامههع، مههدل کلههی و یکسارچههه 
پذیرند که در آن تمامی اجزا و خصوصیات فرد (ذههن،  می
هها، محهیط، انسهانیت و ...) در دسهتیابی بهه  قلهب، عهادت
انهد. ایهن جوامهع بهر خطاپهذیری باورههای موجهه دخیهل 
ههایی هنگهام جسهتجوی پاسهخ  کنند و به میخودشان اقرار 
برای سؤالاتشان به رویکهرد همفکهری جمعهی، اطمینهان و 
کننهد. آنهها چهون از  ن ریهات رقیهب را نیهز ملاح هه مهی
اند و عشق به حقیقت دارنهد،  صداقت عقلی برخوردار بوده
کننهد. آنهها باورهایشان را در پرتو دلیهل بهتهر، بهازبینی مهی 
مکن است به اکتساب باورهای برتهر صداهای متفاوتی که م
ویهژه اگهر آن شهنوند  بهه  و خوب کمک کند را مشتاقانه می
 های افراد خردمند پدیدار شوند.  صداها از اندیشه
ههای عهالی تبهدیل فضهایل عقلهی، افهراد را بهه انسهان 
تری در جامعهه وجهود داشهته  کنند. هر چقدر افراد عالی می
ری در آن جامعهه برقهرار باشند، تا حد زیادی زندگانی بهته 
یافتهه آن خواهد بهود. جامعهه انسهانی ِشکوفاشهده و ترقهی 
هها باشهد ای است که مملو از فضایل برتهر و خهوبی  جامعه
). شهکوفندگی اجتمهاعی 25 ,94-84 :6002 ,smadA(
دههد کهه افهراد بهرای رسهیدن بهه خیرههای زمانی رخ مهی 
ههای معرفتی با همهدیگر فعالیهت کننهد. بها انجهام فعالیهت 
مندانه است که خیرههای معرفتهی و خصها ل برتهر  فضیلت
شهود. کمهال و انسانی نصیب جامعهه و شههروندان آن مهی 
برتری ما، عقلانیت مها، سهعادت مها، خیهر انسهانی مها بهه 
علاقمنهدی و مشهارکت افهراد در کسهب فضهایل عقلهی و 
 ,smadA( منهدی از خیرههای معرفتهی بسهتگی دارد بههره 
 ). 88-28 :6002
شهدن باورهها به کار بستن فضایل عقلی باع عقلانهی پس 
شهود و عامههل معرفتهی را در موضهع بهتههری ب هرای فهههم  مهی
دههد. مؤلفهۀ اساسهی و اصهل  حقیقهت و نیهل ِبهه آن قهرار مهی
سهازندۀ زنهدگانی ِمطلهوب، داشهتن فضهایل اسهت و دارابهودن 
 دهد.  سوی زندگانی عالی سوق می فضیلت، فرد را به
گیهری شهد فضهایل عقلهی در شهکل بنهابراین معلهوم 
شخصیت متعالی انسان در راستای نیل ِبهه حیهات ِمطلهوب ِ
مندانهه و همننهین در توجیهه باورههای او نقهش  سهعادت
حیاتی دارند  اما بها توجهه بهه اینکهه یکهی از اههدا ایهن 
مقاله، بررسی نقهش فضهایل معرفتهی در بهبهود رفتارههای 
امه بیشتر بهه ایهن مان است، در اد آموزی پژوهشگری و علم
 حیطه از مباح  پرداخته شده است. 
اجمهال و در ) بهه 1102( پژوهشهگر  ذهنبئر در کتاب 
تفصیل، تحلیلی از  به )a5102( خوب اذهان پرورشکتاب 
آنهها را در سهه مقولهه  نه فضیلت عقلهی آموزشهی، ارا هه و 
کند. نخست، فضایل مهورد نیهاز بهرای آنکهه  بندی میدسته
آمیههزی آغههاز شههود:  نحههو موفقیههت یههادگیری بهههفرآینههد 
و تواضع عقلی. دوم، فضایل مورد نیهاز   کنجکاوی، استقلال
برای حفظ روند یادگیری در مسیر درست: توجه، دقهت و 
شهدن بهر نگری. سوم، فضایل مورد نیهاز بهرای چیهره جامع
ذهنهی، موانعِ موجود بر سهر راه یهادگیری سهازنده: روشهن 
مت عقلی. در زیهر مهروری مختصهر شجاعت عقلی و استقا
ارا هه  –انهد که بهرای تربیهت فکهری لازم  –از این فضایل 
 شده است.
 . کنجکاوی 2-1-1
ههای معرفتهی خهود را خواهنهد افهق افراد کنجکاو مهی 
کشف کنند و گسترش دهند. کسی که کنجکاو اسهت باطنهال 
و ذاتال برای یادگیری دانهش و معرفهت جدیهد انگیهزه پیهدا 
شود. شخ، کنجکهاو تمایهل دارد تها تحریک می کند و می
انهد کهه آنگونهه  تعجب کند و بسرسد چرا اشهیا و پدیهدارها 
ای مشتاق آن است کهه نحو خالصانهحقیقت به هستند. او به
تری از موضوع، مفهوم یا رویداد خاص نا هل  به در: عمیق
بلکهه بهه دلیهل  )6(نه به دلیل برخی از دلایل بیرونی، )5(آید،
 :7002 ,dooW & streboR(ن. : » عشق بهه معرفهت «
کنجکاوی در مقایسه با فضهایل عقلهی دیگهر، ). 551-351
نقهش خاصهی در اقتصهاد کلهی یهادگیری دارد و فضهیلت 
کننهدۀ بنیهادین اسهت. کنجکهاوی، منبهعِ انگیزشهی ِ تحریک
فکریِ درونی است که پرورش و شکوفاسهازی آن یکهی از 
ههای آموزشهی انجهام رههایی اسهت کهه ن هام تهرین کا  مهم
دهند. در تعلیم و تربیت، در حالی که یک ههد معلهم  می
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ممکن است آن باشد که شهاگردانش در اششهکال خاصهی از 
رفتار درگیر یا در مههارت خاصهی متبح هر شهوند، یکهی از 
های دستیابی به این هد  عبارت اسهت از  مؤثرترین روش
ها، بلکهه بهر انگیهزۀ  یا مهارتتمرکزکردن نه بر خود رفتار 
اصلی شاگردان. این اهدا ، تا حد زیادی بها بهرانگیختن و 
شکوفاساختن فضیلت کنجکهاوی مح قهق و عملهی خواههد 
شد  زیرا انسان کنجکهاو، عمیقهال عاشهق حقیقهت و دانهایی 
بههرد و یههادگیری و اسههت و از رسههیدن بههه آن لههذت مههی 
پدیهدارها  پژوهشگری در راه رسیدن به حقیقهت و ماهیهت 
 ).86-95 :a5102 ,rheabرا دوست خواهد داشت (
  . استقلال عقلی2-1-2
این فضیلت، تمایل به اندیشیدنِ مستقلقانه برای خهود و 
شود. کسی که به لحهاظ عقلهی  داشتن توانایی آن دانسته می
مستقل است قدرت و توانهایی شهناختی دارد و (زیهاد) بهه 
ههای وابسهته نیسهت. عامهل دیگران در اکتساب باورهایش 
دارای این فضیلت، مقهدار مفیهد و مناسهبی از شهکاکیت را 
شهوند و دارند و بیشتر دچهار شهک و تردیهد مناسهب مهی 
شوند، با ت ییهر فکهر و ن ر مواجه میهنگامی که با اختلا 
شوند. این سهخن، البتهه بهه ایهن ذهنیت خود سرزنش نمی
ناپذیر باشهد  بلکهه او گرا و انعطا  معنا نیست که فرد جزم
اش و های ممهدوحِ شهناختی باید همننین دربارۀ مهارت می
پذیرش مراجع فکری مقتدر و متخصصان در صورت لزوم 
 گرا باشد. و به هنگام مناسب، واقع
استقلال عقلی در تعارض با انفعهال عقلهی اسهت. فهرد ِ
به لحاظ عقلی منفعل از روی اندیشه درگیر جهان اطهرافش 
وسهیلۀ نیروههای اش بهه   بلکهه باورهها و اندیشهه شهود  نمی
هها حقیقتهال از شوند. آن باورها و اندیشهه  بیرونی هدایت می
اند که بهرای او  نوعی دیگران آن خود او نیستند  بلکه این به
اند. استقلال عقلی بیشتر با فعالیت فعالانه سهازگار  اندیشیده
 ).07 :dibI( )7(است
ی دیجیتهالی تهأثیرات عمیقهی ها در دنیای امروز، رسانه
هها  گذارند. بنه ویژه کودکان و نوجوانان می ها و به بر انسان
بایهد هایی دربارۀ اینکه آنها مهی  از تمامی سنین مرتبال با پی ام
چه چیزی را باور کنند، به چه چیزهایی توجه کنند، به چهه 
چیزهایی بها دهند، چه چیزهایی خریهداری کننهد و مهوارد 
شهوند. آنهها در این دست، بمباران اطلاعهاتی مهی زیادی از 
پذیرنهد  زیهرا بسهیاری از ایهن  ها آسیب مواجهه با این پی ام
طهور کنند  در حالی کهه حقیقتهال ایهن  ها موثق جلوه می پی ام
نیستند  بنابراین، لازم اسهت کودکهان و نوجوانهان توانهایی 
 برانگیز و تردیدکردن دربهارۀ آننهه  پرسیدن سؤالات چالش
شهود را داشهته باشهند. آنهها در شهرایط خاصهی گفتهه مهی 
باید دربارۀ تأثیرات زیادی بیاندیشهند  تهأثیراتی  همننین می
ههای همسهالان بهر اندیشهه و بهاور نوجوان هان  کهه گهروه
گذارند. چنهین تهأثیری مسهیر زنهدگی یهک نوجهوان را  می
بسها والهدین و معلمهان، دوسهت نداشهته  دهد. چه ت ییر می
سهؤال ببهرد  زیر کود: مرجعیت و موثققیتشان راباشند یک 
و در مقابهههل افکهههار و باورهایشهههان اظههههار عقیهههده و 
گیری کند  اما رشد چنین خصلت فکری در کهود:  موضع
هها و یها نمهای رسهانه ههای موجهه  به هنگام مواجهه با پی ام
آیهد و ارزشهمند اسهت  گهروه همسهالان بهه کمهک او مهی 
وانان به استقلال عقلهی بهرای بنابراین، حتی کودکان و نوج
 ,redlE & luaPداشتن زندگی بهتر و مطلوب نیازمندند (
 ).33-23 :2002
 . تواضع عقلی 2-1-۳
و  خهود را حقیهر  ،تهی أرج بیرخی تواضع را معادل با ب
صهفات نهامطلوب  و نفس نداشهتن  به اعتماد، انگاشتن پست
امها ایهن معهانی از معنهای اصهلی تواضهع   داننهد دیگر مهی 
کسی را در ن ر بگیرید کهه بهه خهودش  .دورند مراتب به به
 د، امها ایمهان دار  اشههای ذهنهی و به توانمنهدی  دهد میبها 
 کنهد. او مهی   اعتهرا  خطاههایش  یاها  محدودیت به آزادانه
 نهدارد و سهعی از افکار دیگهران راجهع بهه خهودش  ترسِ
 .ان بر خودش را کمی مهدیریت کنهد کند تأثیرات دیگر مین
ههای جایگهاه و ارزش  ،پرسهتیژ  ،مند به مقهام  خیلی علاقهاو 
نیست  بنابراین مهثلال در منهاظره اگهر بطهلان  نیز چنینی این
اش و صحت دیدگاه رقیبش برایش معلهوم شهود، آن  عقیده
کنهد و از هرگونهه  پذیرد و در مقابل رقیب جدل نمی را می
 
 
 7931بهار و تابستان ، نوزدهم، شماره نهمالهیات تطبیقی، (علمی پژوهشی) سال / 031
 
کند و به همین دلیهل در مسها ل علمهی  ای پرهیز می م الطه
 شود.  هرگز دچار مشکل نمی
توان گفت معنهای  با استفاده از خصوصیات این فرد می
بهه  نسهبت آگهاهی  -1 :از استعقلی عبارت  تواضعاصلی 
 -2و  خهود فهرد  یفکر ها و خطاهای ضعف ،ها محدودیت
فرد ِبه لحاظ عقلی متواضهع از آننهه  آنها.پذیرش به تمایل 
ههای داند، آگاه است، از اینکه کهدام یهک از مههارت او نمی
اسهت و از انهواع  ورزی او نیاز به بهبود دارد، آگهاه استدلال
ورزی کههه او مسههتعد ارتکههاب آن  خطاهههای اسههتدلال
خطاهاسههت، آگههاه اسههت. در چنههین مههواردی، او دربههارۀ 
ههای او فتهی کهه توانهایی ههای عقلهی، دانشهی و معر  حوزه
 ).08-97 :a5102 ,rheaB( )8(بین است نیست، واقع
 مراکز آموزشی کنهونی، و فرهنگ حاکم بر  وسفانه جأمت
 .دنشهو نمهی منجهر عقلهی واضهع ت ۀخیلی بهه توسهع  بیشتر
هها در این محهیط  ندیشید کهابی یهای برخی از ارزش ۀدربار
هها عبهارت اسهت از ارزش یکهی از چنهین  انهد. شهده  دفاع
 . در ایهن نهد ارقابهت  هایی بهرای  مکان ها آموزشگاه ».رقابت«
 کسهی  مندی قوی وجود دارد بهه اینکهه چهه  ها علاقه محیط
کهدام  .کسهی بهالاترین نمهره را دارد  چه .ترین است باهوش
ایهن نهوع  ... .بالاترین نمرات امتحانی را دارد و  آموزشگاه
و تمایهل بهه (دا مهی بهه  التفهات راحتی مانع  مندی به علاقه
زیهرا  شهود  مهی فهردیههای عقلهی  محهدودیت )پهذیرش
فهردی  فکهری ههای نقه، بودن نسبت به خطاها یها  صادق
 .کنهد  میجایگاه اجتماعی و علمی فرد را تهدید  یاموقعیت 
 ،آموزشهی  تری به درگیرشدن در بافت لازم است بهای زیاد
بهه  آنهها  و تشهویق حمایهت از آنهها  ،به آن متعلقمان ترغیبِ
 انجهام شهود،  کاری اگر چنین داده شود.شان ی ها شتلا دلیل
ایمهن و  مراکهز علمهی و آموزشهی، و فرهنگ حاکم بر  جو 
 ۀکهه مواجهه  طوری به خواهند شد  –ارزشمند حتی  -سالم 
ها و خطاههای  ضعف، ها محدودیت )و پذیرش(صادقانه با 
 بیشتر خواهد بهود  فکریِ برای پیشرفت راهی ،عقلی فردی
 ).68-58 :dibI(
 . توجه 2-1-۴
شهخ، متوجهه  -1دارد: توجه سه جز  مههم فضیلت 
من هور از  .است »حاضر« اندوزی و دانش در زمان یادگیری
 متعلقمهی  ممکن است زیرا  حضور فیزیکی نیست »حضور«
 یذهنه  در عالم قاما کاملال غر ،حاضر باشدکلاس درس در 
 مهتعلقمِ .داشهته باشهدنلازم را و یها تمرکهز  باشهدخهودش 
 کهه  آننهه  در شخصال به این معنا که او  متوجه حاضر است
او  .و مشهارکت دارد  شهده اسهت شود درگیهر می گرفته یاد
حضهور قلبهی و ذهنهی نیهز  ،تنها حضور جسهمانی دارد  نه
 خهوب گهوش  کهه  اسهت  کسهی  متوجهه  شهخ،  -2 .دارد
و شهریک در  درگیر الاست و شخص حاضرچون او   کند می
با دقهت و آزادانهه او  .شودمی گرفته یادآن چیزی است که 
آننهه  قهدر فهمیدن است و حتی به مشتاق کند و  میگوش 
شخ، متوجهه سهریع ملاح هه  -3. داند می ،شود گفته می
کند و قادر است تمرکز بر جز یات را حفهظ کنهد و بهه  می
 رادیافه  ).59-49 :dibIدنبال معنا و مفهوم بیشتری باشد (
تمرکهز دقیقهی  بر کاری که در دسهت دارنهد  اند، که متوجه
دارند و با حضهور ذههن و توجهه زیهاد بهه انجهام آن کهار 
بههه هنگههام انجههام برخههی از  پردازنههد. فههرد متوجههه  مههی
 خوانهدن یهک  مثلال، نوشتن مقاله یا –های شناختی  فعالیت
دارد. او توجه جدی به جز یهات مههم  تمرکز پایدار –متن 
 کند.و این جز یات را با روش مناسب پردازش میدارد 
 . دقت عقلی2-1-۵
 -ی فکهری اجتنهاب از خطاهها مسهتلزم ایهن فضهیلت
. اسههت -و خرافههی  ازقبیهل باورهههای کههاذب و جاهلانههه 
درخور ذکر است بین اکتساب باورههای صهادق و اجتنهاب 
از باورهای کاذب، تمایزی وجود دارد. فرد برای اینکهه بهه 
خطاها قادر باشد، باید بدانهد چهه چیهزی خطها اجتناب از 
ههایی کهه در آنهها خطاههای است و نسبت به آن موقعیهت 
گرفته است، حساسیت داشته باشهد. آگهاهی متداول صورت
های تفکر انتقهادی بهرای جلهوگیری  از علم منطق و مهارت
پرهیهز از  ۀدربهار  تنهها نهه  دبایه  ما می اند.از خطاها ضروری
یادگیری و افهزایش  در خصوص دبای می ،کنیم دقت خطاها
 معرفتمهان نیهز دقهت  یها  صهادق مخزن باورهای  موجودی
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هههای . مراکهز تربیتههی و تعلیمهی و همننههین رسهانه کنهیم
دوسهتی  ههم حقیقهت تها  کمهک کننهد  است آموزشی لازم
 ی کهاذب و هم نفرت از باورهای شناخت )عشق به حقیقت(
شهوند فا و شهکو  یابنهد  پهرورش در افهراد جامعهه یا غلهط 
 ).601-401 :dibI(
 نگری . جامع2-1-۶
نگهر مشهتاق آن اسهت کهه فردِ به لحهاظ عقلهی جهامع 
تهر باشهد. چنهین شخصهی از دنبال معنها و درکهی عمیهق  به
لوحانهه از اشهیا و  دقهت و سهادهههای سهطحی، بهی تبیهین
پدیدارها خرسند نخواهد شهد. او اندیشهیدن در خصهوص 
زمانی ادامهه خواههد داد یک موضوع یا مفهوم خاص را تا 
که به فهم مستحکمی از آن دست یابد. فرد ِبه لحاظ عقلهی 
گیهری نگر تبیین عمیق از پدیدار ِمورد بح را ههد جامع
ذیرد. او صرفال بهه پ ها را نمی کند و صرفال تنها برخی گفته می
ای از گفتارهای متفاوت راضی نخواهد شهد   حفظ مجموعه
ههای مختلهف از بهین بخهش بلکهه خواههان آن اسهت کهه 
 )9(اطلاعات ارتباط برقرار کند.
مراکهز آموزشهی ههای حهاکم بهر بسهیاری از  امروزه فرهنگ
. گههری عقلههی اسههت نناسههازگار بهها رشههد و شههکوفایی جههامع 
هسهتند کهه  ههایی مکهان  ،هاینهد  کارخانه شبیه بیشتر ها آموزشگاه
 اسهت کهه از روی عهادت در فرآینهد حهل  متعلقمانی »محصول«
 هها و اطلاعهات را درسهت بهه و آموختهه  شوند میمسئله درگیر 
 ۀکننهد تها اینکهه آنهها را روی یهک برگه  مهی حفهظ قهدر کهافی 
کهه  حهالی  در  پهس دهنهد  علمهان ینه به معو ب کنند امتحانی پیاده
کهار بسهتن قاعهده یها  بهه یها ها  آموختهحفظ ازقبیل  یهای توانایی
آنهها امها   انهد دادن پاسهخ درسهت مههم ب هرای شهکل یفرمهول
آنهها  .کننهد سختی اهدا عالی متهون آموزشهی را محقهق مهی  به
 ،تههر عمیههق بههرای چیههزی ، نقطههۀ آغههازی در بهتههرین حالههت 
علهت نهوع بهه  ،در هر حال .ترند مراتب قوی تر و به برانگیز چالش
و زیهادی بهه سهرعت  ههای آموزشهگاه  ،تمرکزی که گفتهه شهد 
ورزی و  همحفوظهات توجهه دارنهد و کمتهر بهه اندیشه وسهعت 
 ).021-911 :dibI( دهند نگری اهمیت می عمیق
 ذهنی  . روشن2-1-۷
ذههن مایهل اسهت دیهدگاههای ب هدیل را  فهرد ِروشهن
ر ته بنیهان ر یا خهوش ت اگر این دیدگاهها دقیق ملاح ه کند و
ن ر برسهد، آنگهاه تمایهل بهه ت ییهر و بهازبینی و اصهلاح  به
لحاظ معرفتهی مفیهد اولیه خود را دارد. این کار به  باورهای
تهرین و دهد تها بهتهرین، معقهول زیرا به ما اجازه می است 
داشهته باشههیم،  ت هوانیمتهرین باورههایی را کهه مهی  دقیهق
مها نبایهد باورههای  البته این بدان معنا نیست که )01(بسازیم.
 اگهر دیهدگاهها و  باشهیم، فقهط اینکهه  مسهتحکمی داشهته 
بههه ت ییههر  موجهود بهتههر باشهند، بایههد نسهبت  باورههای
کلهی، مها طهور ذههن باشهیم. بهه  دیدگاههای خودمان روشن
ههای دانشهی آگاهی داریم از اینکه در خصوص کدام حوزه
هها علهم های دانشی است که بهدان علم داریم و کدام حوزه
کمتری داریم. ما بایهد نسهبت بهه ت ییهر دیهدگاههایمان در 
مهان نیسهتند، در مقایسهه بها  ههایی کهه نقهاط قهوت حهوزه
ذههن بیشهتر روشهن  مهان هسهتند،  هایی که نقاط قوت حوزه
خطاناپهذیری و وثاقهت  وجه هیچ و آگاهی به علماما باشیم  
حتهی در خصهوص موضهوعاتی کهه   کنهد مهی نرا تضمین 
مطالهب  دانهیم نیهز معمهولال آنها مطالهب زیهادی مهی ۀ دربار
 امهری قطعهی اسهت  بیشتردانیم و این امر  ند که نمیا زیادی
خطها و  ،دانهیم  کنیم می مقداری از آننه فکر می کم دستکه 
 ).731-621 :dibIاند ( اشتباه
 . شجاعت عقلی2-1-۸
کند که در بافهت ِبئر این فضیلت را اینگونه توصیف می
های منحصرال فکری همنون یادگیری یا تحقیهق و  گیری پی
جسهتجوگری حقیقهت، خودمهان را در معهرض آسهیب و 
بالقوه قهرار دههیم و تمهایلی شکست احتمالی یا محرومیت 
پهذیری داشهته باشهیم و بهه هنگهام مواجههه بها بهه ریسهک 
تهدیدات و خطرات، ایهن آمهادگی را داشهته باشهیم تها بهه 
مان تا زمهان کشهف حقیقهت ادامهه دههیم.  اندیشه و تحقیق
یک مثال کلیدی در تاریخ علم، انتشار کتاب گالیلهه بها نهام 
در زمانی است کهه  )11(جهان مهم سیستم دو بابدر  گفتگو
دانست سخنانش از جانب کلیسا برای او تبعهاتی دارد  او می
 ,dooW & streboR ;671-771 :1102 ,rheaB(
 
 
 7931بهار و تابستان ، نوزدهم، شماره نهمالهیات تطبیقی، (علمی پژوهشی) سال / 231
 
شهود  ). داشتن شجاعت عقلی باع می912-812 :7002
ها، باورها و دیهدگاههایی کهه نسهبت بهه آنهها  ما به اندیشه
صهورت احساسات خوشهایندی نهداریم و دربهارۀ آنهها بهه 
ایم، بهه هنگهام ضهرورت  جدی مطالبی را نشنیده و نخوانده
هها یها بسها، همهین اندیشهه  صورت منصفانه بسردازیم. چه به
پنداشهتیم، پذیر یا مبهم مهی  باورهایی را که خطرنا:، خدشه
طور کلی یها در بخشهی از اجهزایش) منطقهال  در مواقعی (به
لهط موجه باشند و نتایج یا باورهای خودمهان در مهواقعی غ 
کننده باشهند. بهرای آنکهه مشهخ، کنهیم کهدام  و یا گمراه
اند، نباید منفعلانه و بدون فکر آننه را به مها  باورها عقلانی
دهند، بسذیریم. شجاعت عقلی به ما کمهک  گفته و یا یاد می
ههایی کند تها برخهی از حقهایق را در باورهها و اندیشهه  می
جامعهه، آن  ههای اعتقهادیِ بسها بیشهترِ گهروه بیابیم که چهه 
اندیشه و باورها را اساسال غلهط و مایهۀ هلاکهت و ضهلالت 
ها و باورها مجهازاتی  دانند و برای معتقدانِ به آن اندیشه می
کنند. ما در چنین شرایطی صرفال بهه دلیهل کشهف  تعیین می
 حقیقت به شجاعت عقلی نیازمندیم.
 . استقامت عقلی2-1-۹
 شهود. مهی  توصیفقدم یا استقامت  فضیلت پایانی، ثبات
یها میهل ِ» عشق به یهادگیری «ند که از ا فضایل عقلی اوصافی
خیزنهد. ایهن به اکتساب معرفت، حقیقهت یها فههم بهر مهی 
شهان بهه تهرین شهکل کم زمانی کهه در کامهل  فضایل، دست
 cisnirtnI» (انگیههزش درونههی «دسههت آینههد، مؤلفههۀ 
عقلهی رو، فردِ به لحاظ  ) را دارا هستند  ازاینnoitavitom
مقاوم کسی است که به هنگام مواجهۀ با کار سخت فکهری 
گهرفتن، فهمیهدن یها بهه چنهگ آوردن به علت میل بهه یهاد 
کسهی  دههد.  حقیقت از خود مقاومت و سرسختی نشان می
چیهزی را در:  قدم است، زمانی که که به لحاظ عقلی ثابت
راحتهی  کند. او همننین بهسرعت آن را رها نمی به کند، نمی
 واسهطۀ ناکهامی و شکسهت اولیهه در تحقیقهاتش ناامیهد به
دارد  حتهی زمهانی کهه شود و دست از تلاش بهر نمهی  نمی
او پیگیهری اههدا معرفتهی  برانگیهز اسهت، تحقیق چهالش 
بخشد. معمولال فهردی کهه  کند و تداوم می خود را حفظ می
 ای دربارۀ برخی موضوعات کنجکهاو  نحو خالصانه واقعال به
ی کهه بهه اههدا معرفتهی خهود نا هل شهود، است، تا زمان
 ,rheab( )21(پایداری از خود نشان خواههد داد  استقامت و
 ).051-75 :a5102
آننه همۀ این فضهایل مشهترکال دارنهد ایهن اسهت کهه آنهها 
اند که فردی که علاقمنهد بهه حقیقهت  های منشی فکریخصلت
اسهت خواهد آنها را داشته باشهد. واقعیهت ایهن  و فهم است، می
هها وجهود دارد و که در این فضایل عقلی، برخهی از همسوشهانی 
بسته به وضعیت معرفتی، برخهی از ایهن فضهایل ممکهن اسهت 
محهور دیگهر نیهز پهردازان فضهیلت تر از بقیه باشهند. ن ریهه  مهم
) تها حهدودی 423-351 :7002 ,dooW & streboR(مثلال، 
ین فهرسهت بئهر اند و بنهابرا  فضایل عقلی متفاوتی را مطرح کرده
به این معنا نیست که کامل باشد. بها وجهود ایهن، ایهن فهرسهت 
بایهد از آغاز محکم است بهرای کشهف اینکهه چگونهه مهی  نقطه
آمهوزی و ی مسهئولانه در فرآینهد علهم  افضایل عقلهی بهه شهیوه 
 مان استفاده کنیم. دهی هویت فکری جویی و در شکل حقیقت
 . رذایل عقلی2-2
آور انهد کهه صهدق منشی ِشهناختی  رذایل عقلی خصا لِ
بسها باعه  رسانند  بلکه چه نیستند و خطا را به حداقل نمی
طور کهه ارسهطو در اخهلاق  شوند. همان افزایش خطاها می
کنهد، همهراه بها ههر فضهیلت نشهان مهی نیکوماخُس خهاطر 
اخلاقههی، رذیلههت مرتبطههی وجههود دارد، همههین امههر در 
بدین ترتیهب، در کند.  خصوص فضایل عقلی نیز صدق می
قبهال ههر فضهیلتی، رذیلتهی وجهود دارد کهه مخهالف آن 
تفهاوتی عقلهی اند  بنابراین، مخهالف کنجکهاوی، بهی  فضایل
است. مخهالف اسهتقلال، وابسهتگی عقلهی اسهت. مخهالف 
تواضههع، غههرور و خههودبرتربینی اسههت. مخههالف توجههه، 
توجهی اسهت. مخهالف دقهت،  انگاری و غفلت یا بی نادیده
انهدیش بهودن و ذهنهی، جهزم  ست. مخالف روشندقتی ابی
فکهری داشهتن اسهت. مخهالف تعصهب  یا و فکر بودن بسته
فکهری اسهت و مخهالف  نوایی و انطباق شجاعت عقلی، هم
قاطعیهت اسهت. یهک استقامت عقلی، مرددبودن و یها عهدم 
تهر باشهد، حهد وسهط دو فضیلت بهرای آنکهه کمهی دقیهق 
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وسهط رذایهل در حهد  ذهنهی، روشهن  رذیلهت اسهت  مهثلال 
انهدیش گیرد. فرد جهزم  اندیشی قرار می اندیشی و ساده جزم
کند و بسهیاری از  خیلی کم دیدگاههای بدیل را ملاح ه می
اندیش، خیلهی زیهاد  آنها را نادیده خواهد گرفت. فرد ساده
کنهد و خیلهی کهم آنهها را دیدگاههای بدیل را ملاح ه مهی 
ی صحت دیهدگاهها راحتی با اند: تأمل گیرد و به نادیده می
). فهرد 271-171 :6102 ,ylattaBکنهد ( را تأییهد مهی
ذهن تعداد درستی از دیهدگاههای بهدیل را ملاح هه  روشن
 خواهد کرد.
 
 آمیز اندوزی موفقیت فضایل و حقیقت )۳
دوستی، خصلتی فکری و فضیلتی عقلهی در وجهود  حقیقت
ههای کارانهدازی آن، تجهارب و فرصهت آدمی است کهه بهه 
جدیهدی را در پهی دارد. عشهق بهه دانسهتن  آمهوزی علهم
حقیقت معنا، طراوت و حلاوت خاص به زنهدگانی آدمهی 
کننهدگی  های روزمرگی، خسته بخشید و او را از احساس می
بودن زنهدگی نجهات دههد  بنهابراین، در وجهود  و تکراری
سهختی خسهتگی دیهده کسی که اشتیاق به دانهایی دارد، بهه 
کسی که عاشهق دانسهتن اسهت ترین مثال از  شود. شایع می
است. بهرای کهود:، ههر چیهزی تهازه، جدیهد و » کود:«
جذاب است. انگیهزۀ کودکهان بهرای یهادگیری و دانسهتن، 
کسب مدار: دانشگاهی یا ثروت نیسهت. آنهها سرشهار از 
اند  بنابراین با سؤالات فهراوان در پهی  انگیزه برای یادگیری
تهر ر چقهدر بهزر برند. هه  اند و از این کار لذت می دانایی
شهویم یهادگیری بها مواههب و جهوایز بیرونهی آمیختهه  می
شود. ممکن است این مواههب مهادی چیزههای خهوبی  می
مهان آسهیب  جهویی باشهند، امها گهاهی بهه انگیهزۀ حقیقهت
رسانند  زیرا دستیابی به جایزه و منفعت مهادی را بیشهتر  می
از دسهتیابی بهه فههم یها شهناخت جدیهد دوسهت خهواهیم 
بهردن از آن بهه دوستی واقعی مستلزم لهذت  حقیقت داشت.
دلیل خود آن است. کسی که عاشق دانستن اسهت، همهواره 
کردن مجهولاتش است. دایهرۀ  در پی کشف جدید و معلوم
مجهولات انسهان بهه قهدری گسهترده اسهت کهه در مسهیر 
برداشهتن و اقهداماتی در  گیهری ِحقیقهت گهام درسهت پهی
دن هینگهاه بهرای انسهان کهاری داراستای نیلِ به آن انجهام 
 آور نخواهد بود.  کسالت
منهدی از  که با بهره –در اینجا لازم است بگوییم انسان 
فکهر و اندیشهه از جمهادات و نباتهات و حیوانهات متمهایز 
بدون داشهتن فضهایل عقلهی و بهدون داشهتن انگیزشهی  -است 
درونهی بهرای بهه کهار بسهتن آن فضهایل در فراینهد تحقیهق و 
انهدوزی موفهق نیسهت  زیهرا اسهتفادۀ مناسهب از ایهن  حقیقهت
بخشهد و فضایل است که فرایند حصول حقیقت را تسهریع مهی 
سهازد. از من هر یهک انسهان متعهالی،  دستیابی به آن را ممکن می
چون غایهت وجهودی حیهات آدمهی نیهل بهه معرفهت حقیقهی 
تهرین فضهیلتی کهه بایهد قبهل از تهرین و ضهروری است، اصهلی 
دیگهر، آن را داشهت و بهه منصهه ظههور رسهاند، تمامی فضایل 
انهدوزی عبهارت اسهت از عبهارت اسهت از تمایهل بهه حقیقهت 
دههد تها بها بهه انگیزشی درونی که به آدمی این توانمندی را مهی 
اش دسترسهی بهه ههای شهناختاری کهار بسهتن مناسهب مههارت 
بنهابراین، انسهان در راه  )31(گیهری کنهد  معرفت حقیقی را هد 
جهویی و انگیهزۀ لازم بهرای  دوزی، باید روحیۀ حقیقتان معرفت
نیل ِبه حقیقت را از خود نشان دهد و درگیهر در فراینهد تحقیهق 
آمیهز مسهتلزم تحقیهق موفقیهت آمیز شود.  و پژوهشگری موفقیت
 موارد زیر است: 
خهوبی درستی آغاز شهود یها بهه  . برای آنکه تحقیق به1
کاوی، توجه، تفکهر انجام شود، مستلزم فضایلی ازقبیل کنج
کننهد و و تأمل است. افرادِ دارای ایهن فضهایل تعجهب مهی 
بیننهد پرسند، جز یات مهم را مهی  شوند، سؤال می متحی ر می
ههای فکهری کهه بیشهتر موجهب و در انواع دیگهر فعالیهت 
یعنهی تسهریع در تهلاش ِبهرای  –شهوند  تسریع تحقیق می
 شوند.  درگیر می -یادگیری یا فهم 
درسهتی بیشتر مستلزم آن است که محقق بهه  . تحقیق،2
متمرکز شود و تمرکز خود را تا پایان حفهظ کنهد. بهه ایهن 
ترتیب نیازمند توجه مستمر، تیزبینی و مشاهدۀ موشهکافانه، 
 ن ارت و بررسی دقیق، ادرا: و تمرکز است.
. بهه ایهن دلیهل کهه تحقیهق، بیشهتر شهامل بررسهی و 3
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اسهت کهه برخهی از آنهها ارزیابی انهواع مختلفهی از منهابع 
توانهد بهه  ناشدنی باشند، می ممکن است خارجی یا پذیرفته
تمایلِ به ارزیابیِ دیدگاههای مختلف با اسهتفاده از معیارهها 
گیهری نسهبت بهه یها اسهتانداردهای مختلهف (ماننهد سههل 
دیههدگاههای ِمشههابه ِبهها دیههدگاههای خههودی و شههدیدال 
جهر شهود. بهرای منتقدبودن نسبت به دیدگاههای رقیب) من
غلبه بر اینگونهه تمهایلات نابهنجهار بهه فضهایلی همنهون 
 طرفی نیاز است. عدالت فکری، انصا  و بی
. تحقیق همننین متأثر از یک تمایهل ِفکهری متفهاوت 4
اسهت.  -) noitpeced-flesفریبی ( یعنی، تمایل به خود –
هنگامی که قطعه یا بدنۀ خاصی از شهواهد و دلایهل، یکهی 
کنهد، یها زمهانی کهه ای گرانبهای ما را تهدیهد مهی از باوره
مهان را ممکن است این دلایل و شواهد موجبهات نهاراحتی 
گرفتن، تحریهف یها  فراهم آورد، ما بیشتر با تمایلِ به نادیده
کردنِ این شواهد (که گاهی اوقهات ایهن اتفهاق در  سرکوب
شهویم. واضهح دههد) مواجهه مهی سطح ناخودآگاه رخ مهی 
هایمهان بهرای امر تهأثیرات منفهی بهر کوشهش است که این 
ایجاد باورههای دقیهق و بهه دسهت آوردن فههم درسهتی از 
جهان اطرافمان داشته باشد. برای مقابله با چنین اثراتهی، مها 
بایههد فضههایلی ازقبیههل خودآگههاهی فکههری، صههداقت، 
ذهنی، تواضهع فکهری و شهجاعت فکهری را داشهته  روشن
که مها چنهین فضهایلی را در باشیم و به کار ببندیم. هنگامی 
دههیم و آنههها را در رفتارهایمهان نشههان خهود شهکل مههی 
 lautcelletni» (عقلی یکسارچگی«دهیم، واجد فضیلت  می
 ) نیز خواهیم بود. ytirgetni
اندیشههیدن ِدر «آمیههز، بیشههتر مسههتلزم . تحقیههق موفقیههت 5
اسهت. » اندیشهی خار  از چهارچوب، نواندیشهی و یها متفهاوت 
توانهد مسهتلزم برانگیهز اسهت. مهی  به دو صورت، چالشاین امر 
هها حهل نوعی از تعمیق فکری باشد و مها را ملهزم بهه تصهور راه 
توانهد مسهتلزم یا احتمالات خلقاقانهه جدیهد کنهد. هم نهین مهی 
پذیرش دیدگاهی باشد کهه مها آن را ناخوشهایند، ناپهذیرفتنی یها 
بهه کهار بسهتن  یافتیم. این جنبه از تحقیق مسهتلزم  پذیر می خدشه
فضهها لی ازقبیههل نههوآوری، خلاقیههت، سههازگاری فکههری، 
 پذیری و هوشمندی است. انعطا 
. رسیدن به حقیقت یا دستیابی به فهم واقعهی، گهاهی 6
اوقات مستلزم انجام اعمال مهم یا صهبر و اسهتقامت اسهت. 
این امر نتیجۀ عوامل مختلفهی اسهت: رسهیدن بهه حقیقهت 
خصهوص کهن اسهت بهه ممکن اسهت خطرنها: باشهد، مم 
گیر باشد، ممکن است نیاز به تکرار مداوم روی هه فنهی ِ وقت
کننهده و غیرجهذاب باشهد و ... . در چنهین  روزمره و خسته
آمیهز مسهتلزم فضهایلی ازقبیهل  مهواردی، تحقیهق موفقیهت
شجاعت فکری، عزم راسخ، اسهتقامت، صهبر و شهکیبایی و 
 ).23-71 :1102 ,rheaBثبات قدم است (
 
 و خویشتنفضایل  )۴
نهه فقهط بهه  اسهت،  مهمی امر فضایل عقلیی رشد و شکوفندگ
و ی آمهوز علهم یرفتارهها یبهرای ل آنکهه از لحهاظ معرفتهیهدل
ن بهه یبلکهه هم نه ، سهودمند اسهت  ک شخ،یی یجو قتیحق
 از خهود بهودن ی بخش مهمه  یشناخت لیفضا نیکه چن لین دلیا
 یژگه یک ویه لت یفضه «کند  یخاطرنشان م یفرد است. زگزبسک
» پیونهد اسهت شهتن او ههم یق و پایدار از فرد است که با خویعم
). بنها بهر گفتهۀ او، فضهیلت (ی ها 401 :6991 ,iksbezgaZ(
شهود رذیلت) پس از گسترش و تعمیق وارد منش شهخ، مهی 
 :dibIشهود ( دهنهدۀ هویهت او مهی و جز  سرشهت او و نشهان 
دهنهد ). درواقع، خصا ل منشی هویت فردی را شهکل مهی 611
گیههری در مقابههل چیزههایی مسههئولیم کههه باعه شههکل و مها 
فضهایل  شهود. اسهتفاده مسهئولانۀ مهؤثر از هایمهان مهی هویهت
 یادیه و تها حهد ز  مهم اسهت ی قال امریما عمی بیشتر برا مان عقلی
م یهسههتی اشخاصهه کنههد کههه مهها چههه نههوع یمشههخ، مهه 
  ).104-004 :6102 ,knimsreeH(
اتصها در نگرش حکمت متعالیه صدرایی نیهز نتهایج 
انسان به فضایل و رذایهل بها جهان و حقیقهت وجهودی او 
پیوند عمیقی خورده اسهت و باعه صهعود یها سهقوط او 
ثمهرۀ اتصها بهه  شهود. از من هر صهدرا و صهدرا یان، مهی 
نفهس (  عامهل معرفتهی مطهابق  فضایل و رذایل، افهزایش 
شناسان فضهیلت) در جههات منفهی یها مثبهت  تلقی معرفت
 
 
 531/ جویی و سازندۀ هویت عقلی  فضایل معرفتی، شرط لازم حقیقت
 
 هها کهم و زیهاد  ی در اثر این ویژگیجان آدم گوهر و است
عهلاوه  ) کهه ایهن 391-881: 9831شود (جوادی آملی،  می
 بر تبیین اثرگذاری این خصا ل بر کمهال یها نقصهان نفهس، 
فضایل و رذایهل  برابر کسب تصریح به مسئولیت انسان در
نیز هست  زیرا این خصا ل تأثیر تامی بر سرنوشت انسهان 
کسب نکهرده باشهد، هنهوز  را لفضای انسان دارند. تا وقتی
نشده است. کسب فضهایل و دفهع  کاملال بالفعل انسانیت او
برای پیشرفت انسانی خهود  ای رذایل علاوه بر اینکه درینه
 است، آراستگی به ههر یهک از ایهن  دیگر امتیازات نیل به و
 کنهد و مهی  تهر سعۀ وجهودی انسهان را گسهترده  خصای ،
 و تکامهل  شهود تهر مهی انسهان  در اثر هر یک، وجود انسان
حیهوانی  صهفات  یابد. از سوی دیگر، رذایهل و  وجودی می
 حمیهده در آن  مهانع از تکامهل نفهس و تجلهی صهفات  نیز
)  درنتیجهه، ههر 161: 2،   6631ملاصدرا، شود (ن. :  می
جهوهری و  فضیلتی صهفتی وجهودی و برآمهده از حرکهت 
دهنهدۀ هویهت و شخصهیت انسهان تکاملی نفهس و شهکل 
سعۀ وجودی او بیشهتر  فضایل، پی تلبس نفس به ت. دراس
 -شود و درنتیجهه، بهه کمهال و حقیقهت خهود  و بیشتر می
ترشهدن بهه علهت غهایی  تر پیداکردن و نزدیک وجود قوی
تهر نزدیهک  –حقیقی که أشر و أفضل موجهودات اسهت 
 خواهد شد.
و  شهرافت فضهایل نفهس بها اکتسهاب در نگهاه صهدرا، 
انهد و  مراتب دارایفضایل و رذایل نیز کند.  ع مت پیدا می
ماننهد  –تهر  پهایین برخهی از رذایهل انسهانی بهرای نفهوس 
، 1891شهوند (ملاصهدرا، فضایل محسوب مهی  –حیوانات 
نفهوس و فضهایل آنهها بهه  اخهتلا  ،)  درنتیجهه 511: 4  
آنهاسهت و هرچهه وجهود،  اخهتلا در مراتهب وجهودی
از فضهایل بیشهتری تر باشد،  نزدیک تر و به علت اولی قوی
ههای مختلفهی ازجملهه او، مؤلفهه نگرش  مند است. در بهره
، اخهلاق، نیهات، اعتقهادات و (  فضهایل و رذایهل)  ملکات
تکههوین شههاکله و سههاختار حقیقههی انسههان و  در اعمههال
تأثیرگذارنهد. او در مواضهع مختلفهی از آثهار  او سرنوشهت
 کنهد کهه در تنهایی یا ترکیبی ذکر مهی  این موارد را به خود،
انهد کهه در کنهار  این موارد، ملکات عنصر اصلی بودهبیشتر 
: 4531ملاصهدرا، ن. : دیگر موارد نام بهرده اسهت (  آن از
: 9،   1891  همههان، 721-821: 6،   6631  همههان، 453
همهۀ  رسد وجه اشهترا:  ن ر می ). به29: 0631  همان، 35
و  ورتاختیاری بهودن آنهاسهت. او صه  این موارد، ارادی و
دانهد کهه مهی  برآیند همین ملکهات  انسان را حقیقیسیرت 
کنهد. در خود را به آنهها متصهف مهی  زندگی، فرد در طول
است که فهرد در  برآمده از اعمال و علومی ملکات نگاه او،
). ایهن ملکهات در 051: 0631گیهرد (ملاصهدرا،  دنیا بر می
یم است و با تعله  الحصول های معمولی امری تدریجی انسان
آید و شخصهیت آنهها را شهکل  پدید می و تربیت و تمرین
  )41(دهد. می
درخهور ذکهر اسهت از دیهدگاه صهدرا، فضهایل عقلهی 
اند که بهه کهار بسهتن  ها و اوصا  مخت، قوۀ عقل ویژگی
شهدن آنها، انسان را به سمت معدر:ِ بسهیار خهوب و قهوی 
آنها موجب کمهال نفهس  دهد و داشتن یا اکتساب سوق می
فضهایل عقلهی بها . برخی از شود می انسانو شرافت وجود 
 ،تهدبیر  معرفهت، ملکهۀ  ،حکمهت  عبارتنهد از: ویژگی فهوق 
تأمل و دقهت (ملاصهدرا،  ،ی بودنأنافذ ر ،فهمی تیز ،اعتدال
معنههای ادرا:  صهدرا حکمههت را ب هه ). ملا78: 9،   1891
و  اسهت ثابت  داند که دارای وجودیمعقولات و کلیاتی می
د. حکمت موجهب کمهال شو می :ازطریق عقل ن ری ادرا
آن است و منشهأ خیهر و کمهالات متعهددی  ینفس و ارتقا
  زجه نامد که  می »لفضایالاصول «را  معرفت ۀملکاو است. 
کمهال سهبب و  زوال جههل و موجهب  اسهت فضایل عقلی 
بها حرکهت  سان معتقدند نفه ایش .شود آن می تعالیو نفس 
را از مهاده  لجوهری و کسب فضایل مراحل مختلهف کمها 
 ).965: 3631(ملاصدرا،  کند می م طیتاد تا تجر
ی هها مههارتخصهای، و  قهال بههیمها عم یهها تیههو
مهرتبط بها آنهها هسهتند   انهد و گهره زده شهده  مهان  یشناخت
 latnemurtsni(آلههی  ارزشی لیفضهها نیرو، چنهه نیههازا
رسهان صهدق  یعنی«زی یچ به دلیل ازیرا آنه دارند ) eulav
شناسهان رساندن خطها در تلقهی معرفهت  حداقل بهو  بودن
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تعهالی در تلقهی ترکردن انسان بهه حهق  فضیلت و یا نزدیک
) eulav cisnirtniی (ذاته  اما آنهها از ارزش  هستند » صدرا
مها  خهود ارزشهمندند خهودی  به آنها یعن(ی ز برخوردارندین
مان به دلیهل خهود  یدستگاه شناخت ازبیشتر از بابت استفاده 
 2طهور کهه در بخهش  م). همانیخرسند بریم و آن لذت می
 یریه گ یدارنهد. په ی بععهد عهاطف  فضهایل عقلهی،  اشاره شهد 
سهطوح از  یطور معمول سبب برخ به خود،ی معرفت اهدا 
شهود. شهخ، ِ یمه  جهان یهی حتی و گاه یلذت، خوشحال
بهرد و  یلذت مم عالشبارۀ دری ریادگیبیشتر از  واقعال کنجکاو
 یهها ، صهحبت یآموزشه ی فضاها گیری از با بهره زمانی که
 ق ویحقها  یخهودش برخه ی قاتیا مطالعات تحقیآموزگاران 
کنهد مهزد  یمه  ، احسهاس آمهوزد مهی د را یه جد یها تیواقع
خوشهحال  ن بابهت یه ا افت کرده است و ازیزحماتش را در
باشهد کهه مان آن هد  ما ل، مهم استین دلایاست  به هم
ن مههم بهه مها در یه زیرا ا م یباش مندلتیفضی به لحاظ عقل
فهردی و بهه دسهت  یهها  ییتوانها  و به اسهتعدادها ی ابیدست
شههود مهها  یمهه کنههد و باعهه آوردن موفقیههت کمههک مههی 
 م. یشو یشمندان بهتریاند
ی و اجتمهاع  اتیه در حیِ ممهدوح شهناخت ی هها  مهارت
یی هها مههارت ها، ارزش آلهی دارنهد. چنهین  انسانی اقتصاد
دارنههد و  دنبهال شهان ب هه صههاحبانی ر و منفعهت ب هرایهخ
 ینسبت به کسان اند، ییها ن مهارتیکه واجد چنیی ها عامل
ی اریدر جامعهه دارنهد. بسه  یا ژهیاز ویکه آنها را ندارند، امت
 لیه جامعهه ازقب ی ارسهانه ی و اطلاعاتی و قاتیتحق از مشاغل
ی و مستندسهاز  ،یسندگی، نویگذار استی، سینگار روزنامه
انهد. ممهدوح  یِشناختی ها د از مهارتیمستلزم استفادۀ مف... 
انهد،  دهششکوفا ی خوببه اش یشناختی ها که مهارتی عامل
آشهکاری را داراسهت. ی اقتصهاد  ای و حرفهی از و برتریامت
ن مسهئله یه محورانهه بهه ا دگاه عدالتید ن حال، اگر ازیبا ا
شود کهه همهۀ  نان حاصلیاطمبه این امر ید با یم شود، نگاه
 شهان،  یشهناخت  یهها  ت مهارتیتقوی جامعه در راستا افراد
کهم  دست نکهیا اینند و یرا ببی کسانیح و یصحی ها آموزش
داشته باشهند.  ییها ن مهارتیتوسعه چنی برا یشانس برابر
تنهها  مان نه یآموز علم ویی جو قتیحقی رفتارهای ساز نهیبه
هها  سازمان یخودمان امری سودمند است، در کل، برا یبرا
 ز سودمند و از ارزش آلی برخوردارند.یو جامعه ن
 
 مسئولیت معرفتی افراد و نهادهای اجتماعی  )۵
هایی دارد و به برخی  تهر انسانی در زندگی خویش اولوی
امهور را غدغهه آن و درنتیجهه د  دههد مهی   امور اهمیت ویژه
 بععهد  ،که یکی از ابعاد مههم انسهان اینبا توجه به حال  .دارد
کشهاند کهه را بهه آنجها مهی  اوهها دغدغهه  اوست، شناختی
مهدن ر داشهته  مسهئله یها موضهوعِ  ۀباورهای صادقی دربار
 »معرفتههیمسههئولیت « نههامبهها  ایاز اینجهها مسههئله  باشههد.
هر فهردی در  .آید پیش می) ytilibisnopser cimetsipe(
آن  ۀدربهار ای غدغهه ای کهه د برخورد با هر ابهام یها مسهئله 
ای را هر وظیفهه  ،معرفتی خودمسئولیت باید براساس  ،دارد
هها را بایسهته  خوبی انجام دهد و تمهام  به ست،که متوجه او
بهودن اقتضها  مسئول .درعایت کندر راستای کشف حقیقت 
ون برخهی ههای معرفتهی گونهاگ دارد کهه مها در موقعیهت
ممکهن از  ۀها را از خهود بهروز دههیم تها بهه انهداز  ویژگی
ایههن  .دوری کنههیمورهههای کههاذب شههاهراههای تولیههد با 
درنتیجهه  انهد فضهایل همهان  ، و رفتارهای معرفتی خصا
در مقهام  لمعرفتهی مسهتلزم فعالیهت ایهن فضهای مسهئولیت 
 .است اندوزی حقیقت
فضهیلت » معرفتیمسئولیت «مارکِی معتقدند  کُد و مانتْ
و تمهامی فضهایل عقلهی دیگهر از آن  عقلی محوری اسهت 
شهوند. ههر دو نویسهنده بهر ارتبهاط دقیهق بهین ناشهی مهی 
کننهد. بنها بهر گفتهه عاملیت و مسئولیت تأکید مهی  فضیلت،
باید به ماهیت فعالانهه عامهل، محهیط  شناسی می کُد، معرفت
 ,edocاش اهتمهام بیشهتری بهورزد ( او و جامعهۀ معرفتهی 
مهان در قبهال بهه  مارکی نیز بر مسئولیت ). مانت44 :7891
کنهد و فضهایل عقلهی را مهان تأکیهد مهی کار بستن فضهایل 
کنتهرل داند که به کار بستن آنهها در  محدود به خصا لی می
ماسههت و بهها تمههرین و پههرورش، آنههها را در خودمههان 
درسهتی پرورانیم و به دلیل به کار گرفتن یا نگهرفتن، بهه  می
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). 43 :3991 ,teuqramtnoMسین و یا تقبیح شهویم ( تح
فهرد در معرفتهی مسهئولیت  مهارکی، براساس دیدگاه مانهت 
را نیهز بنیهان  افعهال مسهئولیت اخلاقهی بهرای  ،باورها قبال
 -سهرزنش افعهال نادرسهت اخلاقهی  او،در نگهاه  .نههد  می
تنها در گهرو  - ها مانند اعمال زشت ستمگران و تروریست
اینکهه  سرزنش باورهای غیراخلاقی آنهاست و برای اثبهات 
باورههای معرفتهی باید در ن هام  ،اعمال آنها نادرست است
بهه  .کنیم و کلید حل این معما در فضایل اسهت  رسوخآنها 
و براسهاس  مما در قبال باورههای خهویش مسهئولی  او،ن ر 
نتهرل مها ک درباورههای مها تها حهدی  ،گرایی حداقلی اراده
به دسهت فضایل معرفتی کارگیری  بهرا باید با  آنهاهستند و 
معرفتهی و  مسئولیت اثباتبرای گفته همین  ۀدرنتیج آوریم 
 ). 76 :dibIاست (ستایش و سرزنش باورها کافی 
آمهوزی و مفهوم مسهئولیت زمهانی کهه در فرآینهد علهم 
کهار گرفتهه شهود، اهمیهت آن دوچنهدان جویی بهه  حقیقت
باید لحاظ شود. ما در قبال به کار گهرفتن یها  که می شود می
ههههای مختلهههف فضهههایل عقلهههی در عرصهههه  نگهههرفتن
فها یمعلهم را ا  نقهش  کهه  ی  مثلال کسمسئولیم هایمان زندگانی
درسهت و  اطلاعهات را دارد کهه تین مسهئولیهکنهد، ا یمه
اطلاعات غلهط  و انتقال انتقال دهد شاگردانش بهی ا سازنده
ناپهذیری ی و یا مسهئولیت تیمسئول یب از تیق حکایردقیو غ
 ن تعههد یه ا بهه خودشهان  علت، معلمان بایهد  نیهمدارد. به
 ارزشهمند را بهه  بدهند کهه اطلاعهات درسهت و  رای معرفت
انتقهال مسهئولانه  یمعرفته  به لحاظای  وهیشان به ش شاگردان
. دهنههد و آنههها را در مسههیر درسههت علمههی قههرار دهنههد 
همهواره  منهد لتیفضه یعقلهفهرد ِبهه لحهاظ طهورکلی،  بهه
در فرآینههد یههاددهی و یههادگیری و در بههاب  خواهههد مههی
 پذیر باشد.  اندوزی و پژوهشگری مسئولیت معرفت
مندانهه یها  درگیرشدن در رفتار ِبه لحاظ اخلاقی فضیلت
مسئولانه نیز، بیشتر مسهتلزم بهه کهار بسهتن فضهایل عقلهی 
ای یهک انهدازه خاص است. فرد برای دانستن اینکه تا چهه 
بایهد بیشهتر در اندیشهیدن و دلیهل خهوب ارا هه دههد، مهی 
نگهر اش دربارۀ علهت، خیلهی بادقهت و جهامع  کردن تحقیق
همین نحو، دانستن اینکه چگونه به بهتهرین شهکل  باشد. به
به رنج فرد دیگر پاسخ داده شود، بیشهتر مسهتلزم پهذیرش 
اوسهت. دیدگاه آن فرد و توجه به جز یات مهمی از شرایط 
مفهوم غفلت را در ن هر بگیریهد، رفتهار غافلانهه نهوعی از 
طهور نیسهت کهه در رفتارِ اخلاقال نامسئولانه است  امها ایهن 
رسانی نهفته باشد. پدر یها شهوهر  معنای غفلت، قصد آسیب
اش آسهیب برسهاند  غافل قصد ندارد بهه اعضهای خهانواده 
درسهت بلکه غفلت، بیشتر به معنای عاجزبودن از پرسهیدن ِ
کهافی  کردن به جز یات مههم، بهه قهدر  ها، توجه انواع سؤال
نگربهودن در اندیشهۀ فهرد مقابهل و ... اسهت.  دقیق یا جامع
غفلت عجز و ناتوانی و ناکهامی در بهه کهار بسهتن فضهایل 
 عقلی خاص است. 
بهودنِ فهرد، منهد یها مسهئول از حی اخلاقهی فضهیلت 
ندان هه و م ههای فضهیلت کهردن او ب هه شهیوه مسهتلزم عمهل
مسئولانه خاص نسبت به دیگران است  اما اعمال ما مبتنهی 
مهان اسهت. فضهایل عقلهی ها یا ادراکهات  بر باورها، اندیشه
دههد مان را افزایش مهی  ها و ادراکات کیفیت باورها، اندیشه
بخشهند. بنهابراین آنهها مبنهای و آنها را ن هم و سهامان مهی 
ۀ مشهابهی در فضیلت و مسئولیت اخلاقی نیز هسهتند. نکته 
شهود  مهثلال بهرای آنکهه رابطه با فضایل مدنی نیز گفته مهی 
فرهنگ رعایت آداب مباحثات عمومی در میان شههروندان 
بایهد رشهد کنهد، چهه چیهزی لازم اسهت. شههروندان مهی 
ههای مهداومی بهرای  خوبی آموزش دیده باشند و فرصت به
هههای عمههومی و بههرای بررسههی انتقههادی آرا و بحهه 
همدیگر وجود داشته باشهد. آنهها اساسهال بایهد دیدگاههای 
ها تحریک شهوند، انگیهزه  برای به چنگ آوردن این فرصت
پیدا کنند و تجهیز شده باشند. شههروندِ اندیشهمند ِمسهئول 
باید به وظایف معرفتهی خهود واقهف باشهد و بدانهد در  می
حالی که مقدار زیادی اطلاعات عمومی در دسهتش اسهت، 
بنهدی و تحلیهل کنهد، ت را کهاملال دسهته او باید آن اطلاعها 
سؤالات خوبی دربارۀ آنهها بسرسهد و سهعی کنهد بهه نتهایج 
دقیقی دست یابد  یعنهی بایهد در تحقیهق ِبهه لحهاظ عقلهی 
مندانه درگیر شود و سسس در مباحثات بهه دفهاع از  فضیلت
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صورت منصفانه بسهردازد. امهروزه  های تحقیقی خود به یافته
ههای ه مباحه سیاسهی) در کانهال ویهژ مباح عمومی (بهه 
ههای اجتمهاعی یهها  ای، صهفحات اینترنتهی، رسهانه رسهانه
هههای خههانوادگی بیشهتر بهها تعصههب و جانبههداری، بحه 
گرایی (اظهار عقیهده بهدون دلیهل)، نبهود خیرخهواهی  جزم
گهرفتن شهواهد  عقلی، شتابزدگی در رسیدن به نتایج، نادیده
شهوند. اینهها مهی و قرا ن و استهزا طر دیگهر نشهان داده 
ای اند. فکر کنید تا چهه انهدازه  سرچشمۀ واقعی رذایل عقلی
ممکهن اسهت سهازنده باشهد اگهر در اینگون هه مباحثهات، 
ذهنی، تواضع عقلی، دقت عقلهی و  خصا لی همنون روشن
گری کند، فرد به لحاظ عقلهی شهجاع،  صداقت عقلی جلوه
مقاوم و مستحکم است  در حهالی کهه متمایهل بهه شهنیدن 
های طر  دیگر، ارزیابی دلیهل او از روی انصها و حر 
ههای موضهع خهودش و ... صداقت، اعترا به محهدودیت 
همنهون مسهئولیت  –نیز هست  بنابراین مسئولیت مهدنی 
ای مبتنهی بهر فعالیهتِ بهه لحهاظ عقلهی  تا اندازه –اخلاقی 
وسهیلۀ مندانه است که بهه معنهای آن اسهت کهه بهه  فضیلت
رشهد و شهکوفایی در فضهایل عقلهی، مها  تعلیم دادن برای
پهذیربودن همننین برای شهروند خوب شدن و مسهئولیت 
 ).762-552 :0991 ,luaPدهیم ( نیز تعلیم می
» تههههوزیعی تیمسههههئول«مفهههههوم ) nomiSمون (یسهههه
را مطههرح کههرده و معتقههد ) ytilibisnopser detubirtsid(
ی ژگه یک ویه  آنکهه  یجها بهه  –ممکن است  تیاست که مسئول
 سهتم یسی ژگه یو -کهه بهه افهراد نسهبت داده شهود  دانسته شود
ویهژه در  بهه –لحهاظ شهود. او معتقهد اسهت در دنیهای کنهونی 
هها، هها، دولهت ههای عامهل هها، گهروه عامهل  –فضهای مجهازی 
ههها هههای تکنولههو یکی و الگههوریتم ههها، زیرسههاخت  شههرکت
دادن مسهئولیت بهه انهد کهه نسهبت ای به هم گره خهورده  گونه به
ایهن «یها افهرادی در بعضهی مواقهع دشهوار اسهت. معمهولال فرد 
شهوند  بلکهه تنهها صورت مجزای از هم فهمیده نمهی  ها به مؤلفه
) sdnuopmoc lacinhcet-oicosاجتمهاعی ( های فنهی  ترکیب
هها و شوند ... اکتسهاب و پهردازش اطلاعهات، عامهل  فهمیده می
 :5102 ,nomiS» (مؤسسات فراارتبهاطی مختلهف را لازم دارد 
). بنابراین، او قا ل به مسهئولیت معرفتهی نهادههای مختلهف 451
هها، نهادهها و مؤسسهات اجتمهاعی بها اجتماعی اسهت. سهازمان 
های اختصاصهی خودشهان، بها همهدیگر  انجام درست مسئولیت
انهد تها بیشهترین رفهاه و کننهد و مکمهل ههم نیهز همکهاری مهی 
 آورند.  سعادت ممکن را برای جامعه و اعضای آن به ارم ان
 
 مسئولیت معرفتی جامعه از منظر حکمت متعالیه )۶
 سهاختارها  فردی با هر و هاست اجتماع موطن حیات انسان
 روابهط اسهت. شهده تنیهده ههم در اجتمهاعی تعهاملات و
 و شهود  مهی  فهردی  رفتارهای برخی بروز مانع هم اجتماعی
 .کنهد مهی  تشویق یا وادار رفتارها برخی انجام به را آنها هم
ثیر تهأ  هها نیهز تحهت در این میان اما ساحت معرفتی انسهان 
گیرد و تفکر افراد از اجتماعی به اجتمهاع دیگهر از  قرار می
ای شناسی اجتماعی شهاخه  معرفت. این حی  متفاوت است
نحهو سهنتی کهه بهه  ۀو برخلا روی است شناسی از معرفت
در پهی آن  ،پهردازد تحلیل معرفت مهی به پیشینی و انتزاعی 
ست تا بین دعاوی معرفتی و جامعه پیوند برقرار کند و بهه ا
از من هر  کند. میبررسی  آن گاهمعرفت را در خاست ،تعبیری
هها دارای شهأن اجتمهاعی شناسی اجتمهاعی، انسهان  معرفت
اند و در امور اجتماعی خویش بها دیگهران داد و سهتد  بوده
انهد کهه  علومیدارند و بنابراین یکی از این موارد، باورها و 
تفهاوت در مراتهب  آموزند. آنها بهه دلیهل  آنها از دیگران می
 اعلهم از  یک از هر و گوناگونی دارند معرفتی توان علمی،
هها گیرد. تعاملات انسهان  چیزی فرا می ای زمینه هر در خود
خهوردن های پینیده اجتماعی و نیز گهره  با یکدیگر در لایه
تهأثیری  رهای اجتمهاعی، تکامل آنها بها فرآینهدها و سهاختا 
بر انسهان و سرنوشهت او دارد  جانبه و ازجمله معرفتی همه
های فرد بسته به اینکه در چهه اجتمهاعی  و باورها و اندیشه
زندگی کنهد، دچهار ت ییهر خواههد بهود (ن. : جوادپهور، 
 ).303-892: 6931
صهدرا و برخهی صهدراییان نیهز، انسهان را موجهودی 
انجام امور عادی خود ناچار بهه  دانند که برای اجتماعی می
). 87-08: 9،   1891تعامهل اجتمهاعی اسهت (ملاصهدرا، 
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حال با توجه به اینکه یکی از ابعاد و ساحات انسهان، جنبهه 
شناختی اوست، او در این جنبه هم متأثر از اجتمهاع اسهت. 
هها یها تهرین انسهان  گوید کامل صدرا در تبیین این مدعا می
انهد کهه ازجملهه آنهها چنهد ویژگهی همهان پیهامبران دارای 
خصای، ن ری و عقلی است و درنتیجهه آنهها دارای قهوۀ 
صاحبان قوای ن ری به دو  ن ری قوی هستند. به اعتقاد او،
شوند. دسته نخست یا نیازمنهد  دسته کامل و نازل تقسیم می
ماننهد بیشهتر مهردم بها تفهاوت در  –اند  استاد و ابزار ن ری
یها محتها  تعلهم و قهوانین ن هری  –درجات و استعدادها 
بشری نیستند  بلکه بدون وساطت انسانی، مستقیم از جانب 
شود، مانند انبیا. همننهین دسهته  عالِم اسرار به وی اعطا می
 -کنند  دوم یا افراد نازل در قوۀ ن ری نیز یا اصلال تعقل نمی
سختی به ایهن  یا به –به دلیل قساوت قلب یا جمود فطرت 
آورنهد. ورزند و چیزی هم بهه دسهت نمهی  ت میکار مبادر
) حاصهل آنکهه در نگهاه 093-293: 3،   0931(ملاصدرا، 
اند و  دیگران دچار کاستی در قوای ن ری صدرا، غیر از انبیا،
بنابراین نیازمند به آموزش خواهند بود. حال اگر معلمان هم 
تکهاملی در علهوم و معهار آنهها  از سنخ خود آنها باشند،
های کامل واسهطه  آید و درنتیجه باید انبیا یا انسان میپیش ن
قرار گیرند تا بشر به طریقی به حقایق متصل شهود، وگرنهه 
باب آن بسته خواهد ماند  درنتیجه انسهان در یهک فرآینهد 
اجتماعی باید بها دیگهران دادوسهتد داشهته باشهد و برخهی 
 معار را از آنها بیاموزد.
متعالیهه، جامعهه دارای  در نگاه حکمای از سوی دیگر،
اصهالت و هویهت اسهت و فیلسههوفان مکتهب متعالیهه بهها 
معرفتهی  پهردازی در ایهن زمینهه بهه جامعهه، هویهت  ن ریه
  جهوادی آملهی، 433: 2،   8831انهد (مطههری،  بخشهیده
). توضیح اینکه، دربارۀ علهت زنهدگی افهراد در 882: 2931
چنهین  بستر اجتماع، سه ن ر وجهود دارد: یها طبیعهت آنهها 
انهد و یها  است یا براساس جبر بیرونی به این کار اقدام کرده
بر اساس عامل بیرونی غیر از اضطرار و جبهر در کنهار ههم 
کنند کهه ن ریهۀ مختهار در نگهاه ایهن فیلسهوفان  زندگی می
-433: 2،   8831همان ن ریهۀ نخسهت اسهت (مطههری، 
). براساس این اعتقهاد، جامعهه دارای ترکیهب حقیقهی 233
) و با اینکه دارای وجهود اعتبهاری ِمنشهأ 733ست (همان: ا
آثار است، وحدت حقیقی دارد  درنتیجهه افهراد پرشهمار و 
متفاوت در اجتمهاع بها یکهدیگر ارتبهاطی تنگاتنهگ دارنهد 
 ).423: 2931(جوادی آملی، 
براسههاس مبنههای صههدرایی، نفههس  از سههوی دیگههر، 
در  جسهمانیۀالحدوث و روحانیهۀالبقا  اسهت. پهس انسهان
ابتدای خلقت خویش حیوان بالفعل و انسان بالقوه اسهت و 
در اثر حرکت جوهری و تکامل از مرحلۀ جسهمانی عبهور 
رسد. ایهن فرآینهد در اثهر  کند و به تجرد و روحانیت می می
دههد و البتهه انکارپهذیر نیسهت کهه  عوامل خارجی رخ می
 –عامل اصلی خداوند است  اما عوامهل دیگهر دارای تهأثیر 
هسهتند. حهال آننهه در ایهن فرآینهد بهر  -چند اعدادی هر
نههد، عبهارت اسهت از عوامهل داخلهی و انسهان تهأثیر مهی 
خارجی که عوامل خارجی همان اجتماع و فرهنهگ غالهب 
). پس تکامهل نفهس 223: 2931بر آن است (جوادی آملی، 
ههای زمینهه  اندوزی متأثر از اجتماع و پیش در فرآیند معرفت
تهوان بها توجهه بهه ایهن مبهانی  بنابراین میاجتماعی است  
صدرایی نتیجه گرفت جامعه و نهادهای مختلف اجتمهاعی 
انهد و دهی هویت فکری انسانی تأثیرگذار بهوده  نیز بر شکل
 از این حی مسئولیت خطیری بر عهده آنهاست. 
 
 ضرورت آموزش فضایل عقلی )۷
دارای سهه  وجهودی  مبانی حکمت صدرایی، ن ام اساسبر
و مثالی و تجهرد  است: طبیعت و ماده، تجرد برزخی مرحله
و انتههای ههر مرحلهه،  یکدیگرنهد  عقلی. این سه در طهول 
انسان نیز توان پیمودن ایهن  ابتدای مرحله دیگر است. حال
جسمانیۀالحدوث بودن نفهس و  مراحل را دارد. بنابر مبنای
حرکهت جهوهری، ههر فهردی ایهن  وجهود و  تشهکیک در 
دههد و پیشهرفت  و تا جایی ادامه می کند مراحل را آغاز می
آمدن فضایل و رفع رذایهل  در گرو فراهم مراحل نیز در این
ولهی  نفوس توان پیمودن مراحل بالا را ندارند، است. بیشتر
رسهند مهی  به درجۀ اعلا –هرچند نادر  -ها  از انسان برخی
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 اسهت. پهس بهه  این طبیعت حرکت اشتدادی و جهوهری  و
 وجهود دارنهد و  ههای کامهل و برتهر حکم فلسهفی، انسهان 
چهون مسهیر آنهها  انهد،  افرادی که در مراحل تکامل وامانده
تواننهد پهای در مکتهب آموزشهی پیشهگامان  یکی است، می
های آنها گهام بهه گهام پهیش  بنهند و با عمل به دستورالعمل
حکیم و برخوردار از  روند  درنتیجه وجود افراد خردمند و
گهر در جامعهه امهری ران ههدایت عنهوان آموزگها  فضایل به
 بهه  این سلسهله آموزگهاران را چنهین  ضروری است. صدرا
 کشد:  تصویر می
اسهت و  گونه که فرشته واسطۀ بین خدا و پیهامبر  همان«
ا مه) و فرشهته  پیامبر هم واسطۀ بین اولیای حکیم (یا همان
های بهین پیهامبر و علمها  هسهتند و  است، ایشان نیز واسطه
انهد. پهس عهالِم ا ط بهین ا مهه و مهردم عهادی علما نیز وس
به پیامبر اسهت و او نیهز  نزدیک به امام است و امام نزدیک
تعهالی قرب بهه حهق  نیز در نزدیک به فرشته است و فرشته
 ).984: 4531(ملاصدرا، » است
 ههای صدرا با برشمردن مفیض صهور علمهی و واسهطه 
هها در ن ام طولی فلسفی خهود معتقهد اسهت انسهان  فیض،
و بهدون آمهوزش و  بهدون تکیهه بهه منبعهی والا و حکهیم
حقهایق و کمهالات  تواننهد بهه نمهی هدایت آموزگاران الهی 
اند که بها ههدایت علمهی و  دست یابند. این آموزگاران الهی
سازند و آنهها را  مند می عملی خود نفوس انسانی را فضیلت
سهوی تجهرد سهوق سهوی کمهال و از مهاده بهه از نق، بهه 
 دهند. می
محوران معاصهر نیهز، آمهوزش  براساس نگرش فضیلت
بیانجامد، امری بسهیار  اگر به پیشرفت و تعالی فکری انسان
توجهه بهه نقهش مهمهی کهه  مهم و حیاتی خواهد بهود. بها 
شناختی در زندگانی ما داردنهد،  های فضایل عقلی و مهارت
بهه ای شهیوه  مهم است که ما یاد بگیریم از همهان ابتهدا بهه 
هها اسهتفاده  مسئولانه از این فضایل و مهارت ظ معرفتیلحا
 در بایهد فضهایل عقلهی را  رو، مراکز آموزشی می کنیم  ازاین
) و پرینهارد 3102بئهر (. برنامهۀ درسهی خهود بگنجاننهد
 –های آموزشی  ) معتقدند ن ام4102 ;3102 ,drahctirP(
حقهایق و  انتقهال  تنهها نهه  –در راستای کمک به طالبان علم 
 گیهری و کنند، هد  شهکل  گیریباید هد  می لومات رامع
. باید دنبال کننهد  می شکوفندگی فضایل عقلی در آنها را نیز
 بهه  داند که خوبی می و ) آموزش را ابزار عالیa5102بئر (
. کنهد کمهک زیهادی مهی  گیری و تقویت فضایل عقلی شکل
توانهد مهی  فضهایل عقلهی  ) معتقهد اسهت 6102هِزِر بَتشلی (
قالهب درس  ههای کارشناسهی در  از دوره عنهوان بخشهی بهه 
 هها آمهوزش داده شهود و دانشهگاه  انتقهادی  منطق یها تفکهر 
هههایی  چنههین دوره در شههناختی را هههای مهههارت آمههوزش
 ههای بایهد دوره  بگنجانند. یها حتهی بهتهر، مراکهز آموزشهی 
طراحهی  ههای شهناختی  مهارت آموزش اختصاصی را برای
آموزگهارانی کهه ایهن دروس را کنند  البته مههم اسهت کهه 
منهد و ههای فضهیلت کنند، خودشان نیهز انسهان  تدریس می
 متخلق به خصای، برتر انسانی باشند.
 ،در طهول تهاریخ فلسهفی شهود کهه در پایان تأکید مهی 
نگهاه انهدوزی، و حقیقهت معرفهت  ۀرویکرد غالب به مسئل
در ایهن  هنجارههایی هنجاری بهوده و همهواره بهر رعایهت 
کهه  اسهت  البتهه چنهان نبهوده   شهده اسهت کید مهی زمینه تأ
و ههر  )51(کننهد  صراحت فهرسهت  بهفیلسوفان این موارد را 
بلکهه   می را به لزوم رعایت آنها توصهیه کننهد معلم و متعلق
صورت پراکنده در لابلای آثار و بیشهتر  این موارد به بیشتر،
مهثلال   خوردی به چشم میمموارد در هنگام نقد ن ریات عل
کنهد کهه او بهرای ادعهای  می دلسوفی دیگری را چنین نقفی
 قیهب کرده یا در مواجههه بها ر ندلایل کافی را فراهم  ،خود
دقت و احتیهاط لازم  ،برهان ۀانصافی کرده یا در مقام ارا  بی
با وجهود ایهن در مواضهعی از کتهب  ... .را نداشته است یا 
 ذکهر ه طور ویهژ  ر هستیم و بهوبندی این اممنطق شاهد دسته
و برشهمردن م الطهات  قیاسهات مهادیوری و صهشهرایط 
در دوران اخیر نیهز عهلاوه بهر  .ی از این دست استا نهومن
و ههای منطقهی سهازی جدیهدی از مسها ل و روش  صورت
پدید آمهده  »تفکر انتقادی«دانشی به نام  ،ظهور منطق جدید
هها و یهن بایسهته ا بیشهتر  ،بنهدی سهازی و دسهته که با ن هام 
تفکر انتقادی البتهه  .ها را در کنار هم جای داده است بایستهن
 
 
 141/ جویی و سازندۀ هویت عقلی  فضایل معرفتی، شرط لازم حقیقت
 
 ،کننههده اسههت و از آبشههخور منطههق دانشههی مصههر 
 .شهود  علم سیراب می ۀشناسی و فلسف روش ،شناسی معرفت
کتهب اخهلاق  گهاه در سهنت اسهلامی نیهز دانهش منطهق و 
 ذیهل  علمای مسلمان و دار تبیین این موارد بوده است عهده
و » آداب المتعلقمهین «یی همنهون هها بها عنهوان  ههایی بح 
انهد کهه بایهد هنگهام  کرده مواردی را تبیین» آداب المناظرۀ«
 .مراعات شهود اندوزی  و همننین دانشتحقیق و نقل اقوال 
و شروط اقسهام اسهتدلال و  حد وسط کید بر تکرار دقیقأت
دوری از حهدس و گمهان از مهواردی اسهت کهه در کتهب 
شناسهان  بنابراین، رویکرد معرفت  ایشان برجسته شده است
شدن به فضایل معرفتهی  فضیلت مبنی بر اهمیت خاص قا ل
انههدوزی امههری در فراینههد کسههب معرفههت و حقیقههت 
تنهها اینکهه ایهن  شهود. آور و ضدسنتی دانسته نمهی  اعجاب
شناسهی  کانون مباح معرفت درو را برجسته کنیم  لفضای
ه ههر حهال، به  رسهد.  یمه  ن هر امری غریهب بهه  م،قرار دهی
توان ایهن رویکهرد را نگهرش نویدبخشهی دانسهت کهه  می
 .کند ثمرات و برکات زیادی عاید بشریت می
شناسههان بهها توجههه بههه آننههه از سههخنان معرفههت 
گیهریم کهه محور و ملاصدرا گفته شهد، نتیجهه مهی  فضیلت
فضهایل (اعههم از اخلاقهی و معرفتههی) در تکهوین شههاکلۀ 
او و همننهین در  شخصیتی انسهان و فرجهام نیهک یها بهد 
اندوزی و پژوهشگری امهوری تأثیرگذارنهد   فرایند حقیقت
بنابراین ضروری است بر آموزش فضایل عقلی امدادرسهان 
در نیهل ب هه شهناخت حقیقهی و کمهال انسهانی و اسهتفادۀ 
های مختلف دانشی تمرکز جهدی  مسئولانه از آنها در حوزه
در قالهب  –رسهمی فضهایل عقلهی  صورت بگیرد. آموزش
و ایجهاد  -درس منطق، تفکهر انتقهادی، اخهلاق بهاور و ... 
نقطهۀ شهروع  کارگیری آنهها،  برای تمرین و به هایی فرصت
 ههای ی مههارت ساز و تقویت و نهادینه برای توسعه خوبی
شناختی در آحاد جامعه خواهد بود. تأکید مها بهر آمهوزش 
ههای ممهدوح دههی مههارت  رسمی فضایل معرفتی و شکل
شناختی، به دلیل آن است که چنین آموزشی قطعهال برکهات 
و ثمرات فراوانی هم برای افراد و هم برای جوامع انسهانی 
طور که ما در حیات اخلاقی خهود  به دنبال دارد  زیرا همان
ههای رفتهاری خهوب نیهاز ها، عهادات و ویژگهی  به توانایی
ها، عادات  تواناییداریم، در فرایند معرفتی خود نیز نیازمند 
 و خصا ل فکری خوب هستیم.  
 
 گیری خلاصۀ مطالب و نتیجه )۸
. فضههیلت معرفتههی خصههلتی از شههخ، اسههت کههه 1
شهود تها آن شهخ ، اندیشهمند،  کاراندازی آن باع می به
باورکننده، یادگیرنده، محقق، عالِم، معدر:ِ و ... خوبی شهود 
ههای و یا موجب استکمال و ترقهی عقلهی او شهود و رفتار 
جویی او را بهبهود ببخشهد و او را  اندوزی و حقیقت معرفت
 دهد.در مسیرِ دستیابی به در: و فهم و حکمت قرار 
هها یها ها معمهولال براسهاس باورهها، اندیشهه  . ما انسان2
کنهیم. فضهایل عقلهی کیفیهت باورهها،  مان عمل می ادراکات
ن هم و دهد و آنها را  مان را افزایش می ها و ادراکات اندیشه
بخشند  بنابراین، آنها مبنای فضهیلت و مسهئولیت  سامان می
 اند. اخلاقی
 ها انسان های شناختی در وجود ما مهارت . برای آنکه3
 رفتارهههای بایههد در مههی شههود، بگیههرد و تقویههت شههکل
 مسئولانه ازی  ا مان به شیوه جویی اندوزی و حقیقت معرفت
ر بسهتن برخهی کها  بهه  و از کنهیم  مان اسهتفاده  فضایل عقلی
 ورزیم. اجتناب فکری ها و رذایل ناهنجاری
جهویی و اشتیاق بهه درگیرشهدن در فراینهد حقیقهت . 4
ههای شهناختی، انسهان  استفادۀ مسئولانه از فضایل و مهارت
را در مسیر نیل به هد مطلوب (شهناخت حقیقهت) قهرار 
 دهد. اش را شکل می دهد و هویت فکری حقیقی می
 اسهتفادۀ مسهئولانه از فضهایل عقلهی . بهاوجود آنکهه5
 کهرد کهه فهرد باورههای  صورت یقینی تضهمین نخواههد  به
شهدت حتهی معرفهت را واجهد شهود، بهه  صادق، فههم یها 
را  آمهوزی او علهم  جویی، پژوهشهگری و  حقیقت رفتارهای
زیهرا  دو دلیل، مهم اسهت  خواهد بخشید. این امر به بهبود
 بهتهر و  مندانِشهود مها متفکهران و اندیشه  نخست باع می
 مهان بهودن  مهان بهرای خهود  فضایل تری بشویم و دوم، آگاه
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 اند.  ضروری حیاتی و
دانهد کهه ود برخهی عوامهل مهی لصدرا معرفت را مو. 6
 ۀن ریه  طهی  او .رودشمار مهی  آنها به فضایل عقلی هم جز 
را از ابتهدا تکهاملی  سهیر نفهس  ،شناسهی نفهس جدیهدی در 
 یمالکارههای انسهان را مسهتق  ۀداند و از سوی دیگهر همه  می
شهمارد کهه ازطریهق قهوای خهود انجهام فعالیت نفهس مهی 
درنتیجه نفس یک موجود رو به افزایش و تکامهل   دهد می
و کارههای آن  ئوناست و همزمان کسب معرفت نیهز از شه 
در  ،سهازند یاسهت و بنهابراین عهواملی کهه نفهس را بهر مه 
کهه معرفهت ه اینبا توجه بحال  .ثرندؤهای آن نیز مفرآورده
هرچهه ایهن  ،آیهد از برخورد نفس با جهان خار  پدید مهی 
تهر تر باشهد و بهه فضهایل آراسهته  ها پالودهنفس از آلودگی
 .انعکاس بهتری از واقع خواهد داشت ،شود
 آموزشههی دربردارنههدۀ مجموعههۀ وسههیع و  . منههابع7
 رفتارههای  انهد کهه عمیقهال اعمهال و  اطلاعاتی از ای گسترده
اسهت در آنهها،  لازم رودهنهد  ازایهن  ا را ت ییر میمعرفتی م
 ههای شهناختی ِممهدوحمههارت  آمهوزش فضهایل عقلهی و 
 گنجانده شود. 
دههی فضهایل دهی و پهرورش  . آموزگاران در آموزش8
مراکهز  بخشی از محتهوای درسهی رسهمی  عنوان به شناختی
 منطهق  انتقادی و های تفکر دوره شاید بخشی از -آموزشی 
و ایجهاد  فضهایل عقلهی  دارند. آموزش رسمینقش مهی  –
 آغهاز خهوبی  آنهها کهارگیری  و به برای تمرین هایی فرصت
 های شهناختی  مهارت سازی و توسعه و تقویت برای نهادینه
 خواهد بود.در میان اعضای جامعه 
 
 ها نوشتپی
ههای  ای از ویژگهی هویهت عبهارت اسهت از: مجموعهه. 1
و عقلانی یک فهرد کهه جسمانی، عاطفی، اعتقادی، اخلاقی 
شهود. هویهت عقلهی نیهز موجب تفاوت او با دیگهران مهی 
هها، خصوصهیات و ای از نگهرش  عبارت است از: مجموعه
روحیهات ِفکهری فهرد کهه موجهب تمهایز او از دیگههران 
 شود.  می
شناسهی  محورانهه در معرفهت رویکهرد ن هری فضهیلت. 2
دینهی نهوین، رویکهردی اسهت کهه بهر نقهش فضهایل عقلهی 
کنهد. توجیهه محورانه در توجیه باورهای دینهی تأکیهد مهی  عامل
بودن آنها، اساسهال مبتنهی بهر ایهن  معرفتی داشتن باورها یا عقلانی
آگاهانهه و  منهد،  یلتفضه  یا عامل ِبهه لحهاظ عقله یامر است که آ
بهودن بها بافهت و . عقلانهی ا نهه یه  پذیرد یمحققانه آن باورها را م
ای بلکهه بها روش و شهیوه شهود، محتوای خود باور معهین نمهی 
گیهرد و پذیرفتهه شهود کهه در آن بهاور شهکل مهی  مشخ، می
شهده بهه (برای مطالعه بیشهتر و آشهنایی بها آثهار نوشهته  شود. می
نقهش فضهایل معرفتهی در توجیهه «زبهان فارسهی در موضهوع 
 ).3931  4931ن. : جوادپور، » باورهای دینی
نهوعی . شایان ذکر است زگزبسکی معرفهت برتهر را 3
بهودن آن مخهالف اسهت و ایهن  داند و با انفعالی فعالیت می
ههایی پذیریم  اما با توجه به تمهامی مؤلفهه  نکته را ما نیز می
کننهد ازقبیهل مؤلفهۀ که ایشان برای فضیلت عقلی ذکهر مهی 
انگیزشههی و مؤلفههۀ موفقیههت اعتمادپههذیر و ... درنهایههت، 
» علهت  هبه «داننهد کهه شناخت را حالتی از باور صهادق مهی 
عملکرد فضیلت عقلی در اثر تمهاس بها واقعیهت حتمهال بهه 
رسد ایشهان فضهایل عقلهی  ن ر می آید  بنابراین به دست می
را علت تامه و انحصاری (یها شهرط لازم و کهافی) کسهب 
کنند. حال آنکه ما مطابق دیهدگاه حکمهای  معرفت تلقی می
م و ایه متعالیه معتقد به علت ناقصه بودن فضایل عقلی بهوده 
تعههالی، وجههود شههرایط و عههواملی ازقبیههل عنایههت بههاری 
موانع بیرونی را هم در فرآیند اکتسهاب معرفهت سههیم  عدم
دانیم. نکته بعد اینکه عنصر موفقیهت کهه زگزبسهکی در  می
ورد، گویهای ایهن اسهت کهه تنهها در آتعریف فضیلت مهی 
شود که به صدق برسهد و در  صورتی الف فضیلت تلقی می
شود فرد فضیلت نداشته  بودن باور معلوم می کاذبصورت 
است  بنابراین، اگهر فاعهل واقعهال فضهیلتی داشهته باشهد بها 
توجهه بهه نقهش انگیزشهی فضهیلت، او حتمهال بهه صهدق 
بسها علهت اکتسهاب باورههای گهوییم چهه رسد. باز مهی  می
علهت برخهی مند نبودن فرد نباشد  بلکهه بهه  کاذب، فضیلت
رونی، فرد به باور صادق نتوانهد دسهت عوامل و یا موانع بی
 
 
 341/ جویی و سازندۀ هویت عقلی  فضایل معرفتی، شرط لازم حقیقت
 
منهد باشهد، بهاز بسا فاعل واقعال فضهیلت  یابد و همننین چه
نتواند به صدق دست یابد  یعنی داشهتن ایهن فضهایل ههم 
 کافی نیست.
 desolcذههن ( . به عبارت دیگهر، اگهر کسهی بسهته 4
) باشد، باب اشکالات را بر موضع اعتقادی خهودش dnim
ع فکری مخالفهان از روی انصها خواهد بست و به مواض
طرفهی گهوش نخواههد داد و خهودش را از نیهل بهه و بهی 
موضع اعتقادی نامعیوب (حهق) محهروم خواههد سهاخت. 
ذههن بهودن تمهاس شهناختی ِبیشهتر بها واقعیهت را روشهن 
ههایی از کشهف  شود  زیرا دروازۀ ورود به بخش موجب می
 بندد. حقیقت را به روی انسان نمی
ی آموزشهی در کهل، فههم عمیهق را نشهانه . فضهایل عقله5
 سساری صر و نه حل مسئله متعار  را. حاف ه روند، نه به می
. عوامل بیرونی مثهل دریافهت جهایزه و پهاداش و یها 6
برانگیختن تحسین و تمجید دیگران، رسهیدن بهه مهدر: و 
 اندوزی و ... یا درجۀ خوب، فشار دیگران، ثروت
عقلهی اسهت   با شجاعت . استقلال عقلی اساسال مرتبط7
زیرا غالبال اندیشیدن و باور پیدا کردن مستقلانه بهرای خهود 
خواههد. فهرد ها شهجاعت مهی  به هنگام مواجهه با مخالفت
باید به قدر کافی شجاع و مستقل باشهد تها بتوانهد بگویهد: 
گوینهد یها وجه آننه بیشتر مهردم مهی  هیچ توانم به من نمی«
چون و چرا بسذیرم  بلکهه  ا بیها آمده است ر آننه در کتاب
باید با ذهن و اندیشه خودم سهعی کهنم بهه فههم عقلهی  می
 ».  بهتری دست یابم
. سهقراط سهقراط اسهت  تواضهع عقلهی  ازیک مثهال . 8
-074(باسهتان اسهت  یکی از مشهورترین فیلسوفان یونهان 
 ،بها آنکهه او شخصهیت تهاریخی واقعهی دارد). CB 993
های دیگر فیلسهو یونهان گر در دیالو شخصیت هدایت
افلاطههون فلسههفه را (نیههز هسههت  - افلاطههون –باسههتان 
های فلسفی نوشت که معمهولال ح ب ها یاصورت دیالو  به
 ).کنهد  و معرفی می دهد میرا شخصیت اصلی نشان  قراطس
سهقراط  ،نامیهده شهد  »خواهیعهذر «در یهک دیهالوگی کهه 
 ز سهروش . او اکنهد  یدار میدسروش الهی را در معبد دلفی 
در او  .بشناسهاند او بهه  ترین فهرد را  خواهد تا عاقل می الهی
سهقراط  .کنهد ترین فهرد معرفهی مهی  لعاقرا  قراطس ،پاسخ
پهذیرد و مطمهئن اسهت افهراد زیهادی چنین امهری را نمهی 
درصهدد  او بنهابراین   وینهد اتهر از  بسیار عاقلکه شناسد  می
امها پهس از   آیهد سروش الهی بهر مهی  ۀگفت ینادرست ثباتا
، شهاعران  ون،سیاسهی (بها انهواع متفهاوتی از مردمهان  گفتگو
یابد عبهارت اسهت از اینکهه آنهها  آننه می ...)صنعتگران و 
 چیزها آنحقیقتال ادعای دانایی چیزهایی را دارند که یا  التمام
 ،داننهد  کنند می میفکر دانند و یا بسیار کمتر از آننه  را نمی
کهاملال های عقلی خودش  محدودیت اما سقراط از  دانند می
نسبت بهه چیزههای  شخود جهلخیلی زود او  .آگاه است
نحهو درخهور تهوجهی بهه او  واقهع، در .پهذیرد  زیادی را می
درست عبارت است از شهناختن  گوید حکمت و داناییِ می
 .کردن به آنهاو اعترا  ددانی چیزهایی که نمی
یکهی از  )5221-4721(توماس آکویناس . برای مثال: 9
بها آنکهه برخهی از  .بهود  یفیلسوفان و متکلمان قرون وسط
ن هر  مطالبی که نوشته است با معیارهای امروزی قدیمی به
ش درسههت اهههای اندیشههیدن و نوشههتن  شههیوه ،رسههد مههی
نیهز  12خهوب بودنهد در قهرن  31که در قهرن  گونه همان
 آکوینهاس  انهد. عقلهی  نگری ند و مثال بزرگی از جامعا چنین
آغهاز واضهح ال ؤیهک سه (الف) همواره با  شهایوشتهدر ن
آیا احتیاط و پهروا    مثلالکند که با دقت تن یم شده است می
 سهخاوتمند  و مهربهان  آیا کسهی کهه  .همواره فضیلت است
آیها عهدالت . شهود ب وتخاسه رحهم و بهی  تواند بی است می
دفهاع  قصهد  سهرانجام او سس اگر س .ترین فضیلت است مهم
، او (ب) بهه از یک پاسخ ایجابی به پرسش را داشهته باشهد 
 پاسهخ بهه  نسهبت  ممکهن  اِشهکال تعهدادی  کهردن فهرسهت 
یعنی تمهامی دلایهل ممکهن بهر علیهه   کندمی اقدام ایجابی
اساسهال  .کنهد ریهزی و بررسهی مهی دیدگاه خودش را طهرح 
شهکالات ب هه ههایش را ب هرای آنکهه ایهن اِ  بهتهرین تهلاش
در  .دههد انجهام مهی  ،دنممکن مطهرح شهو  ترین شکل قوی
و با دلایهل  دارد میخود را اظهار  ۀعقید او ( ) ،بعد ۀمرحل
بها دقهت  او (د) درنهایت .دکن دفاع می از آنو شواهد عینی 
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 و پهردازد کنهد، مهی  می فهرستبه هر کدام از اشکالاتی که 
 ولفه  کنهد در ههر کهدام از ایهن اشهکالات م  آننه فکر می
 تبیهین  وضهوح بهه را  دههد رخ مهی و خطاهایی کهه  ماند می
 ههر کهدام  بررسهی  از است عبارت آکویناس(روش  کند می
 و متعهدد  جوانهب  از پهردازد  مهی  آنهها  به که موضوعاتی از
 ). یا هر جنبه قوت و ضعف نقاط ترسیم
جهویی و ذهنی در باب خودآگاهی، حقیقهت  . روشن01
گهر تسههیل  پژوهشگری امری حیاتی بوده و بیشتر، فضیلت
است  یعنی فضیلتی عقلی است کهه فضها را بهرای فضهایل 
شهان کند و دسترسی به کارکردهای مطلهوب  دیگر ایجاد می
ویژه با کمک به جداسازی ذهن فرد از موضهع خهاص  را به
). تمامی فضهایل 751 :1102 ,rheaBبخشد ( سهولت می
دیگههری کههه خیرهههای عقلههی و سههعادت معرفتههی را 
ذهنهی هسهتند   د، ضرورتال مستلزم روشنکنن گیری میهد 
ذهنی کارکرد مطلوب فضهایل دیگهر را تسههیل  زیرا روشن
 سازد. دهد و آنها را ایمن و مثمرثمر می می
 gninrecnoC eugolaiD ,elilaG oelilaG .11
 .smetsyS dlroW feihC owT eht
سهینا اسهت  کسهی  . یک مثال از استقامت عقلی، ابن21
ارسطو را خوانهد و در ههر  الطبیعه مابعدکه چهل بار کتاب 
کدام از مطالب کتاب را نفهمید، تا اینکه یهک  چهل بار، هیچ
فروشهی در بهازار چشهمش بهه کتهاب  روز در بساط دست
فهارابی افتهاد و بلافاصهله پهس از  الطبیعهه مابعهد أغهراض
 مطالعۀ آن کتاب به مقصود ارسطو پی برد.
کنهار سهایر فضهایل انهدوزی در . تمایل بهه حقیقهت 31
 عقلی شرط لازم حصول معرفت است نه شرط کافی.
. درخور ذکهر اسهت انبیها و اولیهای الههی فطرتهال و 41
انهد و از ایهن صورت بالفعهل برخهوردار از فضهایل بهوده  به
 حی نیازی به تعلیم و تربیت و تمرین ندارند.
 لر ایهن فضهای به فیلسوفان سنتی  نکردنتصریح و تأکید. 51
 است. هبودن آنها بود مفروضو  مفروغدلیل  شاید به
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